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1. HYRJE

Softueri është një njësi konceptuare që e përben një grup i programeve kompjuterike,
lidhja e procedurave dhe dokumentacioneve që kanë të bëjnë me funksionimin e një
sistemi të përpunimit te të dhënave. Pra softueri është një grup i programeve,
procedurave, algoritmeve dhe dokumenteve. [1]
Sistemet praktike kompjuterike ndahen në tri klasa të mëdha të sistemeve të
programeve: softuer i sistemi, softuer i programimit dhe softuer i aplikimit, edhe pse
dallimi është arbitrar, dhe shpesh i paqartë.
Sistemet softuerike ofrojnë funksione bazë për përdorimin e kompjuterit dhe ndihmojnë
për të drejtuar pajisjet kompjuterike dhe sistemet. Sistemi softuerik është përgjegjës për
menaxhimin e një shumëllojshmërie të komponentëve harduerike të pavarura, në
mënyrë që ata të mund të punojnë në harmoni së bashku. Qëllimi i tij është që të
harmonizoj programet softuerike me detajet e kompjuterit që shpesh janë komplekse,
duke përfshirë edhe pajisje të tilla si pajisjet e komunikimit, printerët, tastierat dhe
gjithashtu bën ndarjen e burimeve të kompjuterit të tilla si memoria dhe procesori në
mënyrë të sigurt dhe të qëndrueshme.
Programimi kompjuterik zakonisht siguron vegla për të ndihmuar një programues në
formimin e programeve kompjuterike, dhe softuerëve duke përdorur gjuhë të ndryshme
programimi në një mënyrë më të përshtatshëme.
Aplikacionet e softuerit, të njohura edhe si kërkesa, janë softuerë kompjuterikë të
projektuar në atë mënyrë që të ndihmoj përdoruesit për të kryer detyra të veçanta. Kjo
përben një kategori të gjerë, dhe përfshin shumë lloje të softuerëve që përdoren në lëmi
të ndryshme. Ka shumë metoda për aplikim të cilat lehtësojnë zhvillimin e shpejtë e
aplikacionit duke i lejuar programuesve që të përcaktojnë një përshkrim të nivelit të
lartë të programimit. [2]
Aplikacionet softuerike shpesh blihen ndaras nga hardueri i kompjuterit. Ndonjëherë
aplikacionet janë pjesë përbërëse e kompjuterit, por që nuk e ndryshon faktin se ata të

6

kandidojnë si aplikacione të pavarura. Aplikacionet janë zakonisht programe të pavarur
nga sistemi operativ, edhe pse ata shpesh janë të përshtatura për platforma të veçanta.
Që të projektohet një softuer duke përdorur gjuhë të ndryshme të programimit dhe në
shumë sisteme operative dhe ambiente të ndryshme operative, atëherë ai softuer është e
nevojshme të jetë standard në mënyrë që programet e ndryshme mund të kuptojnë dhe të
shkëmbejnë informacion në mes njëri-tjetrit. Për shembull, një emali dërguar nga një
Microsoft Outlook duhet të jetë i lexueshëm nga Yahoo Mail dhe anasjelltas.
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2. LITERATURA E PËRDORUR ” LITERATURE REVIEW “

2.1.

Baza e të dhënave

Baza e të dhënave është një koleksion i organizuar i të dhënave për një ose më shumë
qëllime, zakonisht në formë digjitale. Të dhënat janë të organizuara në mënyrë tipike të
modelit relevant të realitetit (për shembull, dhomat e mundshme në hotele), në mënyrën
që të mbështetet procesi i kërkimit të këtij informacioni (për shembull, gjetja e një hoteli
me dhoma të lira). Ky përkufizim është shumë i përgjithshëm, dhe është i pavarur nga
teknologjia e përdorur.
Termi i sistemit të bazës së të dhënave lë të kuptohet se të dhënat kanë arritur një nivel
të cilësisë (të matur me saktësinë, disponueshmërinë, përdorshmërinë, dhe elasticitetin)
dhe kjo shpesh nënkupton përdorimin e një sistemi të përgjithshëm me qëllim të
menaxhimit të bazës së të dhënave (DBMS).[3] DBMS-i ka zakonisht një sistem
kompleks kompjuterik që i plotëson kërkesat e shumta të përdorimit, dhe bazat e të
dhënave që mban janë shpesh të mëdha dhe komplekse. Përdorimi i bazave te të
dhënave është përhapur tani në një shkallë të gjerë, të tillë që praktikisht çdo teknologji
dhe produkt mbështetet në baza te të dhënave dhe DBMS për zhvillimin e tij.
Gjithashtu, organizatat dhe kompanitë nga më të vogla deri në ato me të mëdha, janë të
varura nga bazat e të dhënave dhe operacionet e tyre.
DBMS është paket e prodhimeve të programeve kompjuterike të njohura si produkte që
përdoren shumë e të cilat përfshijnë DBMS Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2,
PostgreSQL, MySQL, SQLite etj. Çdo produkt i tillë DBMS aktualisht ju shërben
mijëra bazave te të dhënave në të gjithë botën. Të dhënat që ruhen në bazën e të
dhënave, në përgjithësi nuk janë të lëvizshme nëpër DBMS të ndryshëm, por DBMS-at
e ndryshëm mund të ndër-veprojnë deri në një mase (çdo lloj DBMS kontrollon një
bazë të dhënash të llojit të vet), duke përdorur standardet dhe ODBC SQL.
Projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e bazave te të dhënave të ndërlikuara kërkon aftësi
të specializuar: stafi i kryerjes së këtyre funksioneve janë të referuar si programues
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aplikacionesh bazash së të dhënave dhe administrator te të dhënave. Detyrat e tyre janë
të mbështetura nga mjete te të dhënave ose si pjesë e DBMS. Këto mjete përfshijnë
gjuhët e specializuara të bazës së të dhënave duke përfshirë të dhënat e gjuhëve (DDL),
manipulimit të gjuhëve te të dhënave (DML), dhe gjuhë te pyetësorit (query).
Këto mund të shihen si të veçanta me qëllim të gjuhës së programimit, të përshtatura në
mënyrë specifike për të manipuluar me baza te të dhënave, nganjëherë ato janë dhënë si
zgjerim të gjuhëve të programimit ekzistues, me komandat e bazës së të dhënave. Bazat
e të dhënave në përgjithësi janë të veçanta për një model te të dhënave, dhe në shumë
raste ato janë specifike për një lloj DBMS. Gjuha më e mbështetur e bazës së të dhënave
është SQL, e cila është zhvilluar për modelin e të dhënave relacionale dhe kombinon dy
rolet e DDL, DML, me gjuhë të pyetësorit (query).
Koncepti bazë e të dhënave ka evoluar që nga viti 1960 për të lehtësuar vështirësitë në
projektimin, ndërtimin, dhe mirëmbajtjen e sistemeve komplekse të informacionit
(zakonisht harmonizimin e shumë përdoruesve, dhe me një sasi të madhe te të dhënave
të ndryshme). Në një raport të 1962, të një fjalori të Oxford-it në Angli së pari u përdor
termi "database" (bazë e të dhënave). Ajo ka evoluar së bashku me sistemet e
menaxhimit të bazës së të dhënave (DBMSs), të cilat mundësojnë trajtimin efektiv të
bazave te të dhënave. Edhe pse baza e të dhënave përcakton termat e DBMS-it dhe
subjekteve të ndryshme, ato janë të pandashme.

2.1.1. Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server është bazë e të dhënave relacionale, e zhvilluar nga kompania
Microsoft. Ky është një produkt softuerik

ku si funksion kryesor ka ruajtjen dhe

selektimin e të dhënave të kërkuara nga aplikacionet softuerike, qoftë ato në të njëjtin
kompjuter ose jashtë tij (në një kompjuter tjetër në rrjet). Ekzistojnë përmbledhje
botimesh të ndryshme të Microsoft SQL Server që synojnë audienca të ndryshme për
punë të ndryshme, duke filluar nga aplikacionet e vogla që dyqanet i përdorin për
marrjen e të dhënave në të njëjtin kompjuter, për miliona përdorues dhe kompjuterë për
qasje në sasi të madhe te të dhënave nga interneti në të njëjtën kohë.[4]
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Para versionit 7.0 kodi bazë i të dhënave të MS SQL Server është shitur nga Sybase
Server SQL në Microsoft, dhe kjo ishte hyrja e kompanisë Microsoft në tregun e
ndërmarrjeve të nivelit të bazës së të dhënave, që konkurrojnë kundër Oracle, IBM dhe
më vonë Sybase. Microsoft, Sybase dhe Ashton-Tate fillimisht u bashkuan për të krijuar
dhe të treguar versionin e parë të quajtur SQL Server 1.0 (rreth vitit 1989) e cila ishte në
thelb e njëjtë me Sybase 3.0 SQL Server në Unix, VMS etj. Microsoft SQL Server 4.2
ishte paraqitur më vonë rreth vitit 1992. Më vonë Microsoft SQL Server 4.21 për
Windows NT u paraqit në të njëjtën kohë si Windows NT 3.1. Microsoft SQL Server
6.0 ishte versioni i parë i dizajnuar për NT.
Kur u lëshua në përdorim Windows NT, Sybase dhe Microsoft ndanë rrugët dhe secili
ndoqi dizajnin e vet dhe skemat e marketingut. Microsoft ka marrë të drejtat ekskluzive
për të gjitha versionet e SQL Server të shkruara për sistemet operative Microsoft. Më
vonë, Sybase ndryshoj emrin e produktit të saj të ndërmarrjes në Adaptive Server për të
shmangur konfuzionin me Microsoft SQL Server.
SQL Server 7.0 ndryshoj kodin e trashëguar nga Sybase. Ajo u pasua nga SQL Server
2000, e cila ishte edicioni i parë për të nisur në një variant për arkitekturën e
procesorëve 64-bit.Në 11 vjet që nga lirimi i produktit të kaluar Microsoft SQL Server
(SQL Server 2000), janë bërë përparime të mëdha në punën e IDE-së, dhe disa sisteme
plotësuese që janë të paketuara me SQL Server 2005.
SQL Server 2005 është lëshuar në përdorim në tetor të vitit 2005, i cili është pasues i
SQL Server 2000. Ky version përfshinte mbështetjet për menaxhimin e të dhënave
XML, përveç të dhënave relacionale. Për këtë qëllim, ajo përcaktohet në një lloj te të
dhënave XML që mund të përdoren ose si një lloj i të dhënave në bazën e të dhënave në
kolona ose si literals në pyetësor (query). XML është konvertuar në një lloj të
brendshme te të dhënave binare para se të ruhet në bazën e të dhënave. Metoda të
specializuara të indeksimit janë vënë në dispozicion për të dhëna XML. Të dhënat XML
përdoren edhe si pyetësor (query) duke përdorur XQuery. Common Language Runtime
(CLR) integrimi ishte një tipar kryesor me këtë botim, duke bërë të mundur për të
shkruar kodin SQL si kod të menaxhuar nga CLR. SQL Server 2005 përfshinë disa
zgjerime për gjuhën T-SQL për të lejuar XQuery pyetësorët e integruar në T-SQL.
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Përveç kësaj, ajo gjithashtu përcakton një zgjerim të ri për XQuery, i quajtur XML
DML, që lejon pyetësor (query) bazuar në ndryshimet e të dhënave XML. SQL Server
2005 gjithashtu lejon një server bazë te të dhënash që do të ekspozohen mbi shërbimet e
internetit. Kur të dhënat janë në dispozicion mbi shërbimet e internetit, rezultatet janë
kthyer si XML.[5]
Për të dhënat relacionale, T-SQL ka karakteristika të trajtimit të gabimit dhe mbështetje
për pyetësor (query) rekursiv me CTEs (Common Table Expression). SQL Server 2005
paraqet variantin "MARS" (Rezultate të shumta aktive), që është një metodë që lejon
përdorimin e lidhjeve të bazës së të dhënave për qëllime të shumëfishta. [5]
SQL Server 2005 DMV-at (Dynamic Management Views) janë pikëpamjet e
specializuara dhe funksionet që i kthejnë informacione serverit të cilat mund të përdoren
për të monitoruar gjendjen e një instance server, diagnostikuar problemet, dhe
përcaktuar përformancat. [6] SQL Server 2005 pasqyron bazën e të dhënave, por nuk
është mbështetur plotësisht deri në paraqitjen e Service Pack 1 (SP1). Në publikimin
fillestar të SQL Server 2005, pasqyronte bazën e të dhënave që është në dispozicion, por
pa mbështetje.[7]
Versioni i ardhshëm i Microsoft SQL Server që është paraqitur pas atij të vitit 2005
është SQL Server 2008, [8] [9] i cili u lëshua në përdorim më 6 gusht 2008 dhe ka për
qëllim të bëjë menaxhimin e të dhënave më vetë-rregullim, vetë-organizim, dhe vetëmbajtje në zhvillimin e SQL Server-it. SQL Server 2008 gjithashtu përfshin
mbështetjen për të dhënat e strukturuara dhe gjysmë të strukturuara, duke përfshirë edhe
mediat digjitale si: formate të ndryshme të fotove, audio, video dhe të dhëna të tjera
multimediale. Në versionet e tanishme, të dhënat e tilla multimediale mund të ruhen si
blobs (objekte binar të madhe). Vetëdija e brendshme e të dhënave multimediale do të
lejojë funksionet e specializuara që të kryhet në to. Sipas Paul Flessner, Senior Vice
President, Aplication Server, Microsoft Corp, SQL Server 2008 mund të jetë një
backend (prapavijë) i ruajtjes së të dhënave për variante të ndryshme te të dhënave:
XML, e-mail, fotografi, dokument etj si dhe të kryejnë kërkime me anë të pyetësorëve
(query), të bëj analizën, ndarjen, dhe sinkronizimin në të gjitha llojet e të dhënave. [9]
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Lloje të tjera te tipeve të dhëna të reja përfshijnë datën specifike, llojet e kohës.[10] Të
dhënat e pastrukturuara dhe gjysmë të strukturuara janë llogaritur duke përdorur
FILESTREAM të ri në llojin e të dhënave, të cilat mund të përdoren për referencë të
ndonjë fotografie të ruajtur në fajll të sistemit.[11] Të dhënave e strukturuara dhe
metodat rreth fajllave janë ruajtur në bazën e të dhënave SQL Server, ndërsa
komponenti i pastrukturuar është i ruajtur në fajll të sistemit. Fotografi të tilla mund të
arrihen edhe përmes TV Win32, si dhe me anë të SQL Server-it duke përdorur T-SQL,
duke bërë këtë të fundit si hyrje te të dhënave foto si një pikë.
Kërkimi i full-text funksioneve ka qenë i integruar në motor të bazës së të dhënave.
Sipas një artikulli teknik të Microsoft-it, kjo thjeshtëson menaxhimit dhe përmirësohen
përformancen.[12]
SQL Server 2008 përfshin karakteristika të mira kompresimi(ngjeshjes). [13] Në të janë
avancuar algoritmet e indeksimit dhe është paraqitur ideja e filtrimit të indekseve. Ai
gjithashtu përfshin aftësitë për ekriptimin transparent te të dhënave (TDE), dhe
ngjeshjen e backup-it. Nga ana e menaxhimit, SQL Server 2008 përfshin kornizën
deklarative të menaxhimit te e cila lejohet konfigurimi i politikave dhe i kufizimeve në
bazën e të dhënave ose të tabela të caktuara.[12] Versioni i SQL Server Management
Studio përfshirë edhe atë të SQL Server 2008 mbështet IntelliSense për SQL pyetësor
kundër një SQL Server Database Engine 2008.[14] SQL Server 2008 gjithashtu i ka
bazat e të dhënave në dispozicion nëpërmjet PowerShell ofruesve të Windows-t si dhe
funksionalitetin e menaxhimit e ka në dispozicion me Cmdlets, në mënyrë që në server
të gjitha rastet në vazhdimësi mund të menaxhohen nga Windows PowerShell.[15]
SQL Server 2008 R2 (kodi i SQL Server "Kilimanjaro") u lëshua në përdorim më 21
prill të vitit 2010.[16] SQL Server 2008 R2 ka shtuar karakteristika të caktuara të SQL
Server 2008 duke përfshirë një sistem të menaxhimit te të dhënave të zotëruar e të
quajtur Master te të dhënat e shërbimeve, një-menaxhimit qendror të subjekteve te të
dhënave master dhe hierarkitë. Gjithashtu ka shtuar edhe menaxhimin multi-server, një
tastierë të centralizuar për të menaxhuar SQL Server raste dhe shërbime të shumta, duke
përfshirë bazat e të dhënave relacionale, raportimi i shërbimeve, shërbimet e analizave
dhe shërbimet integrimit.[17]
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SQL Server 2008 R2 përfshin një numër të shërbimeve të reja, duke përfshirë
PowerPivot për Excel dhe SharePoint, Master Data Services, StreamInsight, Raportin
Builder 3.0, Raportin e Shërbimeve për SharePoint, të dhënat e një niveli do të
funksionojnë në Visual Studio që mundëson paketimin e bazave te të dhënave si pjesë e
një aplikacioni, dhe një gjë e dobishme të quajtur SQL Server UC që është pjesë e
AMSM (Zbatim dhe Multi-Server Management) që është përdorur për të menaxhuar
SQL Server të shumtë. [18]

2.2.

Softueri

Softueri është një njësi konceptuare që e përben një grup i programeve kompjuterike,
lidhja e procedurave dhe dokumentacioneve që kanë të bëjnë me funksionimin e një
sistemi të përpunimit te të dhënave. Pra softueri është një grup i programeve,
procedurave, algoritmeve dhe dokumenteve. Në kontrast me harduerin, softueri është i
paprekshëm, që do të thotë se "nuk mund të preket". [1]

2.2.1. Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio është një mjedis i integruar i zhvillimit (IDE) i krijuar nga
Microsoft-i. Ajo është përdorur për të zhvilluar aplikacione grafike si Windows Forms,
Web Sites, Web Application etj. Microsoft Visual Studio është një format i dizajnuar
për ndërtimin e GUI (Graphics User Interface) aplikacioneve, dizajnuesit të ueb-it dhe
skemave të bazës së të dhënave. Visual Studio mbështet gjuhë të ndryshme programimi
me anë të shërbimeve gjuhësore, të cilat lejojnë ndryshimin dhe rregullimin e kodit për
të mbështetur gati çdo gjuhë programimi. Visual Studio ndërton gjuhë që përfshijnë
C/C++, VB.NET, C#, dhe F#.[3] Ajo gjithashtu

mbështet

XML/XSLT,

HTML/XHTML, JavaScript dhe CSS. Versionet e Visual Studios gjithashtu ofrojnë
shërbime më të kufizuara nëpërmjet gjuhës së përdoruesit: Microsoft Visual Basic,
Visual J#, Visual C# dhe Visual C++.
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Visual Studio 97: ishte versioni i parë i Visual Studios i lëshuar në vitin 1997. Visual
Studio 97 u lëshua në dy versione: Visual Studio Professional dhe Enterprise Visual
Studio në dy CD. Ajo përfshinte Visual Basic 5.0, Visual C++ 5.0, kryesisht për
Windows programim, Visual J++ 1.1 për programimin në Java, Visual FOXPRO 5.0
për programimin e bazës së të dhënave.
Visual Studio 6.0 (1998): Versioni i ardhshëm 6.0, u lëshua në përdorim në qershor të
vitit 1998 dhe ishte versioni i fundit në platformën e Windows 9x.[19]
Visual Studio .NET 2002: Microsoft lëshoj në përdorim Visual Studio. NET (VS.NET)
2002, në shkurt të vitit 2002. Ndryshimi më i madh nga versionet e mëparshme ishte
futja në përdorim i kornizës .NET për menaxhimin e kodit në një mjedis të zhvillimit.
Programet e zhvilluara duke përdorur .NET nuk janë përpiluar në gjuhën e makinës (si
për shembull, C++), por në një format të quajtur Microsoft Intermediate Language
(MSIL).
Visual Studio. NET 2003: editori i kodit në Visual Studio .NET 2003 dhe dizajni i
Wondows WinForms në VB.NET paraqesin një përmirësim të vogël nga versionet e
mëparshme, i quajtur Visual Studio .NET 2003. Ai përfshin një përmirësim të kornizës
.NET, version 1.1, duke përdorur ASP.NET apo .NET Framework Compact.

Visual Studio 2005: u lëshua në përdorim në tetor të vitit 2005 dhe në dyqanet e shitjes
me pakicë disa javë më vonë. Microsoft kishte hequr prapashtesën ".NET" nga Visual
Studio 2005, por ajo ende kryesisht synon të korniza .NET, e cila u përmirësua në
versionin 2.0. Ajo ishte versioni i fundit në dispozicion për versioni e fundit që ishte në
gjendje për të synuar Windows 98, Windows Me dhe Windows NT 4.0 .
Visual Studio 2008: Visual Studio 2008, u liruan për abonentët e MSDN më 19 nëntor
të vitit 2007 së bashku me .NET Framework 3.5.[20] Numri i brendshëm i versioneve të
Visual Studio 2008 është versioni 9.0, ndërsa versioni i fajllave është 10.0. Visual
Studio 2008 është versioni i fundit që mbështet synimet e Windows 2000 për C++
aplikacionet.
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Visual Studio 2010: Microsoft Visual Studio 2010 u lëshua me 12 prill të vitit 2010.
Atëherë kur ishte lëshuar në përdorim Microsoft Visual Studio 2010 lëshohet edhe
.NET Framework 4.[21] Kjo është edhe versioni i fundit i Visual Studios deri me tani.
Me ketë version është punuar edhe ky punim. Në tabelën më poshtë janë paraqitur të
gjitha versionet e Visual Studios nga ajo e më hershme deri në versionin e ditës se
sotme.

Tabela1. Etapat e zhvillimit historik të Visual Studio

2.3.

Ueb aplikacionet

Më ueb aplikacion kuptojmë një aplikim të programeve kompjuterike të mbështetura
nga gjuhë të tilla si JavaScript, të kombinuar me gjuhën HTML dhe që janë të varura
nga browser-a të ndryshem që të marrin ekzekutimin e

aplikacioneve. Ueb

aplikacionet janë të njohura për shkak të globalizimit të ueb browser-ve.
Aftësia për të rinovuar dhe për të ruajtur

ueb aplikacionet pas shpërndarjes

dhe instalimit të softuerit në mijëra kompjuter potencial është arsyeja kryesore për
popullaritetin

e

tyre.

Ueb

aplikacionet e

zakonshme

përfshijnë webmail-

at, shitjet online, ankandet online dhe shumë funksione të tjera.
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2.3.1. Zhvillimi historik i ueb aplikacionit

Në modelet e mëparshme në informatikë, p.sh. në client-server, aplikacioni ishte i ndarë
mes kodit në server dhe të kodit në klient, të instaluar në çdo nivel lokal. Me fjalë të
tjera, programi i klientit shërbente si ndërfaqe e përdoruesit dhe duhej të jetë i instaluar
në kompjuterin personal të çdo përdorues. Një përmirësim i kodit në server-side
zakonisht kërkon përmirësimin e kodit në vetëm një vend pra server kurse një
përmirësim në kodin client-side kërkon përmirësimin e kodin në vetëm një vend pra
klient dhe kërkon instalimin në çdo vend të punës së përdoruesit, duke shtuar koston
dhe duke bërë uljen e produktivitetit.
Ueb aplikacioni përdor dokumente të shkruara në një format standard të tilla si HTML
dhe JavaScript, të cilat janë të mbështetura nga një numër i madh ueb browser-a. Ueb
aplikacioni mund të konsiderohet si një variant i veçantë i softuerit klient-server,
softueri shkarkohet në makinën e klientit nga faqja përkatëse e internetit, duke përdorur
procedurat standarde të tilla si HTTP. Gjatë seancës, ueb browser-i interpreton dhe
shfaq faqen nga serveri, dhe vepron si klient universal për çdo aplikacion të uebit.
Në ditët e para çdo ueb faqe i është dorëzuar klientit si një dokument statik, por
sekuenca e faqeve mund të sigurojë një eksperiencë interaktive. Në vitin 1995 Netscape
paraqiti një gjuhë klient-side të quajtur JavaScript e cila lejon programuesit për të
shtuar disa elemente dinamike për ndërfaqen e përdoruesit që u zhvillua në anën e
klientit. Skriptat (Scripts) mund të kryejnë detyra të ndryshme të tilla si hyrje, validimin
ose pjese të fshehura të faqes.
Në vitin 1999, koncepti "Web Application" u prezantua në gjuhën Java Servlet
Specification versioni 2.2.[22] [23] Në atë kohë të dyja JavaScript dhe XML tashmë
ishin zhvilluar, por Ajax ende nuk ishte shpikur dhe objekti XMLHttpRequest kishte
qenë i futur në Internet Explorer 5, kohët e fundit, si një objekt ActiveX.[24]
Në vitin 2005, termi Ajax ishte shpikur, dhe aplikacionet si Gmail kishin filluar të bëjnë
gjithnjë e më shumë interaktive anët e tyre të klientit.

16

2.3.2. Struktura e ueb aplikacioneve

Aplikacionet janë zbërthyer zakonisht në pjesë logjike të quajtura "levels" (nivelet), ku
çdo nivel ka të caktuar një rol.[25] Aplikacionet tradicionale përbëhen vetëm nga një
nivel, të cilat janë pjesë përbërëse të makinës së klientit, por ueb aplikacionet e sotme
çojnë në një qasje n-nivelëshe.[25] Edhe pse shumë variacione janë të mundshme,
struktura më e zakonshme është tri nivele të aplikimit.[25] Në formën e saj më të
zakonshme, të tri nivelet janë të quajtura prezantimi, aplikimi dhe magazinimi. Një
shfletues i uebit (web browser) është i nivelit të parë (prezantimi), një motor që përdor
disa përmbajtje të teknologjisë dinamike të uebit (të tilla si ASP, ASP.NET, CGI,
ColdFusion, JSP/Java, PHP, Perl, Python, Ruby) është i nivelit të dytë (logjika e
aplikimit), dhe një bazë e të dhënave është e nivelit të tretë (magazinimi).[25]
Përdorimi të bizneset: një ndër strategjitë e reja për kompanitë e softuerit është që të
sigurojë qasje në ueb për softuer të shpërndarë më parë si aplikacione lokale. Varësisht
nga lloji i aplikimit, ai mund të kërkojë zhvillimin e një ndërfaqe krejtësisht të
ndryshme, apo thjesht përshtatjen e një kërkesë ekzistuese për të përdorur teknologji të
ndryshme prezantimi. Këto programe lejojnë përdoruesit të paguajnë një tarifë mujore
ose vjetore për përdorimin e një aplikacioni softuerik, pa pasur nevojë për të instaluar
atë në një hard drive lokal. Një kompani e cila ndjek këtë strategji është e njohur si një
ofrues të shërbimit të aplikimit (ASP), dhe ASP aktualisht ka marrë shumë vëmendje në
industrinë e softuerit.
Shkrimi i ueb aplikacioneve: ka shumë korniza aplikimesh të internetit të cilat
lehtësojnë zhvillimin e shpejtë të aplikimit duke i lejuar programuesve që të përcaktojnë
një përshkrim të nivelit të lartë të programit.[2] Për më tepër, ka potencial për zhvillimin
e aplikacioneve në sistemet operative në internet, edhe pse aktualisht nuk ka shumë
platforma praktike që përshtaten me këtë model.Përdorimi i kornizave në ueb aplikim
shpesh mund të zvogëlojë numrin e gabimeve në një program, duke e bërë kodin e
thjeshtë, dhe duke i lejuar një ekipi të përqendrohet vetëm në personel. Në aplikacionet
të cilat janë të ekspozuara ndaj përpjekjeve të vazhdueshme në internet, lidhen me
sigurinë dhe problemet që mund të shkaktohen nga gabimet në program.[26]
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2.4. Zhvillimi i inxhinierisë softuerike në rajon

Qysh prej vitit 1990 në rajon filloj zhvillimi i aplikacioneve softuerike. Kompanitë e
ndryshme në rajon u orientuan drejt sigurimit të zgjidhjeve aplikative softuerike dhe
drejt shërbimeve ndaj kompanive të mëdha dhe atyre të mesme, si dhe institucioneve
qeveritare, publike dhe enteve shtetërore. Këto kompani bëjnë:
▪

Dizajnim, zhvillim dhe implementim të zgjidhjeve aplikative softuerike

▪

Ueb dizajn, nga fusha e TI, trajnime.

▪

Zgjidhjet aplikative softuerike implementohen në platforma të ndryshme
sistemore.

Teknologjitë dhe veglat e programimit në këto kompani janë:
▪

Microsoft Visual Studio

▪

Microsoft ASP.NET (C#) with xHTML, JavaScript, AJAX

▪

Acu COBOL

▪

PHP

▪

Java

Sistemet për administrim me baza te të dhënave:
▪

MS SQL Server

▪

Oracle

▪

Informix

▪

MySql

Sisteme operative:
▪

Novell Netware

▪

LINUX

▪

UNIX

▪

MS Windows

▪

MS DOS
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3. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT

Ekzistojnë metodologji të ndryshme që përdorën në lloje të ndryshme të kërkimit dhe
zakonisht përfshijnë projektimin, kërkimin, mbledhjen dhe analizën e të dhënave. Ajo
çka neve realisht na duhet është përdorimi i metodologjisë kuantitative.
Metodologjitë kërkimore mund të jenë sasiore (kuantitative) apo cilësore (kualitative).
Hulumtimi gjithëpërfshirës duhet të përpiqet të përfshijnë të dy metodologjitë cilësore
dhe sasiore, por kjo nuk është gjithmonë e mundur, zakonisht për shkak të kohës dhe të
kufizimeve financiare.
Tek punimet akademike është e detyrueshme testimi i hipotezave dhe teorive.
Nëpërmjet këtij testimi bëjmë që kërkimi dhe hulumtimi jonë të prezantohet si i
besueshëm dhe i vlefshëm, dhe të ofroj rezultate të qëndrueshme në çdo kohë.
Hulumtimi kuantitativ mund të përdoret për të gjetur prova empirike për konkluzionet e
nxjerra nga hulumtimi kualitativ dhe në rastin e këtij punimi për zgjedhjen e
problematikes së regjistrimit të popullsisë i përdorim metodën kuantitative.
Qëllimi i hulumtimit kuantitativ është të zhvillojë modele matematikore, teorike dhe/ose
hipoteza që kanë të bëjnë me fenomenet. Procesi i matjes është në qendër të hulumtimit
kuantitativ, sepse ai siguron lidhjen themelore midis vëzhgimit empirik dhe shprehjes
matematikore të marrëdhënieve sasiore. [28]
Për të realizuar këtë projekt duhet ti përmbahemi një protokolli. Pjesa softuerike e këtij
protokolli kalon nëpër katër faza (SDLC) të cilat janë : faza e planifikimi, faza e
analizës së kërkesave, faza e dizajnit dhe faza e zhvillimit/implementimit.
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4. FAZA E PLANIFIKIMIT

Faza e planifikimit rezulton në arkitekturën dhe dizajnin e solucionit, planet për ta kryer
zhvillimin dhe instalimin e solucionit, dhe oraret e ndërlidhura me detyrat dhe resurset.
Janë tri procese të dizajnit në fazën e planifikimit: dizajni konceptual, logjik, dhe fizik.
Gjatë kësaj faze përshkruhen kërkesat të cilat duhet të plotësohen me realizimin e
projektit. Kërkesat duhet të analizohen në mënyrë shumë të hollësishme për arsye se me
ndryshimin e kërkesave gjatë fazave të tjera do të shkaktoj në rikthim të procesit nga kjo
fazë. Në tabelën e mëposhtme janë dhënë disa hapa (procedura) për ecurinë e
projektit.Shih tabelenne vijim.
Tabela 2. Matrica e organizimit të projektit
Faza e

Faza e

Faza e

Faza e

Faza e

fizibilitetit

dizajnit

zhvillimit

Implemintimit

testimit

dhe analizes
së kerkesave
Udhëheqja
e produktit

•Qëllimet e

•Dizajni

•Pritjet e

• Ekzekutimi i

• Vlerësimi i

përgjithshme

konceptual

klientëve

planit të

klientit,

•Identifiko

•Analiza e

komunikimeve

aprovimi

kërkesat e

kërkesave

• Planifikimi i

klientit

•Plani i

instalimit

•Dokumenti i

komunikimeve

vizionit/shtrirj
es
Udhëheqja
e programit

•Dizajno

•Dizajni

•Udhëheqja

•Ndjekja e

•Krahasimi

qëllimet

konceptual

e

projektit

ndërmjet

•Koncepti i

dhe logjik

specifikimev

• Prioritetizimi i

zgjidhjes

zgjidhjes

•Specifikimi

e

insekteve (bugs)

dhe shtrirjes

•Struktura e

funksional

funksionale

•Udhëheqja

projektit

• Plani

•Ndjekja e

e stabilizimit

kryesor i

projektit

projektit

•Freskimi i
planit
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Zhvillimi

•Prototipet

•Vlerësimi i

•Zhvillimi i

• Optimizimi i

•Zgjidhja e

•Opsionet e

teknologjisë

kodit

kodit

problemit

zhvillimit dhe

•Dizajni logjik

•Zhvillimi i

•Përkrahja e

të teknologjisë

dhe fizik

infrastruktur

eskalimit

•Analiza e

•Plani/orari i

ës

realizueshmëri

zhvillimit

•Dokumenti
mi i
Konfiguracio
nit

Përvoja e
përdorusit

Testi

Udhëheqja
e instalimit

•Nevojat dhe

•Skenarët e

•Trajnimi

•Stabilizimi i

•Trajnimi

implikimet

përdorimit/

•Freskimet e

dokumentimit

•Udhëheqja

e

rastet e

planit të

të përdoruesit

e orarit

përformancës

përdorimit

trajnimit

•Materialet e

të trajnimit

së përdoruesit

•Kërkesat e

•Testimi i

trajnimit

përdoruesit

përdorshmër

•Lokalizimi

isë

kërkesave të

•Dizajni

qasshmëris

grafik

Implikimet

•Paravlerësimi

•Testimi

•Testimi

•Testimi i

e

i dizajnit

funksional

•Raportimi dhe

përformancë

përformancës

•Kërkesat e

•Identifikimi

statusi

s

së përdoruesit

testimit

i çështjeve

i insekteve

•Zgjidhja e

•Plani dhe

•Testimi i

(bugs)

problemit

orari i testit

Dokumentac.

•Testimi i

•Plani i testit

Konfigurimit

•Implikimet e

•Paravlerësimi

•Listat e

•Planifikimi i

•Udhëheqja

instalimit

i dizajnit

prezantimit

instalimit

e instalimit

•Udhëheqja

•Kërkesat e

•Freskimet e

•Trajnimi i

të sajtit

dhe

operacioneve

prezantimev

operacioneve

•Aprovimi i

përkrahasuesh

•Plani dhe

e

dhe i përkrahjes

ndërrimeve

mëria e

orari i pilotit

dhe të planit

operacioneve

dhe instalimit

•Listat e

•Kriteret e

përgatitjes

pranueshmëris

së sajtit

ë së opsioneve
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Gjatë kësaj fazë duhet të shqyrtohet edhe studimit i fizibilitetit (ang. feasibility study):
a. Fizibiliteti teknik: analizohen pjesët teknike si hardueri dhe softueri, mandej
bëhet planifikimi dhe ndarja e projektit nëpër detyra të ndryshme si dhe caktohet
personeli i cili do t’i kryej këto detyra.
b. Fizibiliteti ekonomik : analizohen shpenzimet dhe përfitimet me rastin e
zhvillimit të projektit, si dhe caktohet çmimi i projektit.
c. Fizibiliteti i organizimit: a do të përdoret sistemi nëse zhvillohet.
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5. FAZA E ANALIZËS SË KËRKESAVE

Kjo fazë përbehet prej dy degëve: analiza e kërkesave të sistemit dhe analiza e
kërkesave të përdoruesit të softuerit të sistemit. Në këtë fazë i kushtohet rëndësi të
arriturave të biznesit në lidhje me ndërtimin ose jo të sistemit. Shqyrtohen se a
ekzistojnë programe të gatshme për zhvillimin e sistemit ose nëse mund të blihen pjesë
të caktuara për të zhvilluar sistemin. Me fjalë të tjera shqyrtohet njëra nga tri mundësitë
për të realizuar projektin: ndërtimi i komplet sistemit, blerja e pjesëve të caktuara dhe
blerja e komplet sistemit.
Në këtë fazë kërkesat e marra gjatë fazës së planifikimit konvertohen në procese dhe
databazë diagrame logjike.Përcaktimi i kërkesave të softuerit bëhet së bashku me
klientin/përdoruesin:
1. Definimi i detyrave të sistemit
2. Definimi i kufizimeve të sistemit
3. Definimi i caqeve të sistemit
Analiza e kërkesës është kritike për suksesin e një projekti të zhvillimit.[27] Kërkesat e
softuerit janë një nën-fushë e inxhinierisë softuerike që merret me analiza, specifikim,
dhe vlefshmëri të kërkesave për softuerë. Kërkesat duhet të jenë të dokumentuara,
vepruese, të testueshme që lidhen me nevojat e identifikuara të biznesit apo mundësitë,
dhe të përcaktohet në një nivel të detajuar të mjaftueshëm për dizajnin e sistemit.
Kërkesat mund të jenë arkitekturore, strukturore, të sjelljes, funksionale, dhe jofunksionale.
Specifikimi i kërkesave softuerike: i gjenerojnë të gjitha kërkesat e nevojshme për
zhvillimin e projektit. Nxjerrin kërkesat që duhet të kenë kuptim të qartë dhe të plotë të
produkteve që do të zhvillohen. Kjo është e përgatitur pas komunikimit të hollësishme
me ekipin e projektit dhe të konsumatorit.
Klasifikimi i kërkesave të softuerit sipas mënyrës së formulimit:
a) Kërkesat e përdoruesve (user requirements)
b) Kërkesat e sistemit (system requirements)
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Realizimi i gjithë projektit mbështetet në kërkesa të shumta të shoqërisë tonë. Kërkesë
e secilit banor vendas të Kosovës është që të dhënat e tij zyrtare të ruhen në një bazë te
të dhënave në mënyrë që në momentin e caktuar varësisht prej kërkesave të ndryshme,
të arrijmë me i marrë ato të dhëna në mënyrë sa më të shpejt, dhe të saktë. Që një gjë e
tillë të arrihet me sukses shpesh herë na përcjellin dokumente të shumëfishta me të
dhëna të përsëritura në të cilat është vështire të precizohet se për cilin person bëhet fjalë.
Që të mos ngulfatemi me probleme të këtilla projekti në fjalë ju përgjigjet kërkesave të
banoreve paralelisht edhe institucioneve që përballen me probleme të këtilla. Sa me afër
që i gjendemi kërkesave aq më shumë i afrohemi edhe zgjedhjeve së tyre, duhet që këto
kërkesa t'i kemi shumë të qarta dhe të precizuara mirë.
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6. FAZA E DIZAJNIT

Në këtë fazë proceset dhe databazë diagramet logjike shndërrohen në diagrame teknike.
Gjatë kësaj faze caktohen të dhënat hyrëse në sistem, të dhënat dalëse, interfejsat e
përdoruesve, hardueri i cili do të përdoret, programet e ndryshme, zhvillimi i databazës
dhe personeli i cili do të kyçet në sistem. Gjithashtu do të shqyrtohet edhe mundësia e
integrimit e këtyre pjesëve. Krijimi i diagrameve teknike u mundëson programuesve të
kenë më të qartë realizimin e sistemit.
Dizajni i softuerit është një proces i zgjidhjes së problemeve dhe planifikimit për një
zgjidhje softuerike. Pas përcaktimit të qëllimit dhe specifikave të programeve,
zhvilluesit e programeve do të projektojnë planin për të parë arkitekturën e projektit
vizualisht. Ai plan përfshin komponentë të nivelit të ulët të zbatimin të algoritmeve, si
dhe pamje arkitektonike.
Softuerët zakonisht krijohen dhe projektohen në mjedise të zhvillimit të integruar (IDE)
si Eclipse, Emacs, Microsoft Visual Studio etj. që mund të thjeshtojnë procesin dhe të
përpilojnë programin. Siç është përmendur në seksione të ndryshme të këtij punimi,
softueri është krijuar zakonisht në krye të programeve ekzistuese dhe Application
Programming Interface (API) që ofron softuerë si GTK +, JavaBeans ose Swing. Për
shembull, JavaBeans biblioteka është përdorur për hartimin e aplikacioneve, Windows
Forms biblioteka është përdorur për dizajnimin të GUI aplikacioneve si Microsoft Word
etj., dhe Windows Communication Foundation është përdorur për dizajnimin e ueb
shërbimeve. Zakonisht kur hartojmë një program, mbështetemi në API.
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6.1.

Dizajnimi i shtresës së të dhënave

Në fazën e planifikimit, ekipi i projektit i analizon kërkesat e solucionit për të dhëna dhe
i specifikon se si do të strukturohen, vendosen, qasen, dhe validohen të dhënat në
solucion.Skema e bazës së shënimeve i reflekton entitetet e problemit, atributet e
entiteteve, dhe marrëdhëniet ndërmjet entiteteve. Entitetet dhe atributet që nxirren gjatë
dizajnit logjik pasqyrohen në tabela, fusha, dhe relacione në bazë te të dhënave.
Tabelat janë paraqitje fizike e entiteteve në bazë relacionale të shënimeve. Shtyllat janë
paraqitje fizike e atributeve në bazë relacionale të shënimeve.
Tipet e të dhënave e specifikojnë llojin e të dhënave që vendosen në një fushë dhe si
paraqiten të dhënat. Çelësat e identifikojnë në mënyrë unike secilën instancë të një
entiteti brenda modelit te të dhënave. Çelësat primarë e identifikojnë në mënyrë unike
secilin rresht të shënimeve në një tabelë. Çelësat e jashtëm i lidhin dy tabela në një bazë
të shënimeve. Relacionet ndërmjet entiteteve paraqiten duke i shtuar çelësat e një tabele
të entitetit në tabelat tjera të entiteteve.
Normalizimi është procesi i stërhollimit progresiv të modelit logjik për t’i eliminuar
shënimet e përsëritura më shumë së një herë dhe hapësirën e kotë në bazën e shënimeve.
Denormalizimi është procesi i kthimit mbrapa të normalizimit për të gjeneruar tabela me
më shumë fusha që kërkojnë më pak bashkime (join), që mund ta përmirësojë
përpunimin e pyetësorëve (querys).
Integriteti i shënimeve ka të bëjë me përputhjen dhe saktësinë e shënimeve. Integriteti i
domenit e specifikon një bashkësi të vlerave legjitime të shënimeve për një shtyllë dhe e
përcakton se a do të lejohen vlerat boshe. Integriteti i entitetit kërkon që çdo rresht në
tabelë ta ketë një identifikues unik, i njohur si vlera e çelësit primar. Integriteti
referencial siguron që relacionet ndërmjet çelësave primarë (në tabelën e entitetit prind)
dhe çelësave të jashtëm (në tabelën e entitetit fëmijë) të mbahen gjithmonë. Identifikimi
i kërkesave të integritetit të shënimeve ndihmojnë që të sigurohet se a plotësohen të
gjitha kërkesat logjike dhe fizike për një solucion dhe se dizajni fizik e përkrah synimin
e plotë të specifikacionit tuaj. Projektuesi i të dhënave mund të përdoret për të redaktuar
grafikisht skemën e bazës së të dhënave, duke përfshirë tabelat, çelësat primar dhe të
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huaj dhe kufizimet. Ajo mund të përdoret gjithashtu për dizajnin e pyetësorëve (query)
nga pikëpamja grafike.
Fillimisht për krijimin e përbërjes së bazës së të dhënave të regjistrimit të popullsisë
kemi krijuar një E-R diagram me anën e të cilit janë përcaktuar entitetet, atributet dhe
relacionet si dhe janë përcaktuar veçoritë e secilit atribut sikur që është përcaktimi i
çelësit primar dhe të huaj. Bëhet përcaktimi i lidhjeve: një-me-një, një-me-shumë dhe
shumë-me-shumë. Me fjalë të tjera në mbështetje të këtij E-R diagrami është gjetur
rruga më e mirë ideore për menaxhimin e të dhënave të popullsisë. Ky projekt përmban
softuerin e menaxhimin të regjistrimit civil të popullsisë i cili ndërfut procese të shumta
të ndërlidhura në mes vete që qojnë drejt filtrimit te të gjitha të dhënave rreth popullsisë
në shtetin tonë deri te finalizimi me një rezultat preciz të statistikave të ndryshme për
popullsinë vendase.

6.1.1. Tabelat

Baza e të dhënave për regjistrimin civil të popullsisë përbehet nga 6 tabela në të cilat
ruhen të gjitha shënimet e këtij projekti.
a. Në tabelën BanoretTbl ruhet të gjithë banorët duke filluar nga të porsalindurit që janë
shtetas të Kosovës. Kjo tabelë përbehet prej 18 atributeve të cilat përcakton të gjitha
tiparet e secilit banor duke filluat me :Id, numri personal, emri, emri i prindi, mbiemri,
mbiemri i vajzërisë nëse banori është i gjinisë femërore, datëlindja, gjinia, vendlindja,
vendbanimi i përhershëm, vendbanimi i përkohshëm, IdKomuna, Kombësia, Shteti,
IKurorzuar, EKurorzuar, IdDivorcuar. Pas çdo ndryshim bëhet rifreskimi i të dhënave të
ruajtura.
b. Në tabelën VdekjetTbl regjistrohet të gjitha vdekjet e banorëve të Kosovës dhe
njëkohësisht ç’regjistrohen nga tabela e banorëve. Kjo tabelë përbehet prej këtyre
atributeve: IdVdekja, IdSpitali, emri, emri i prindit, mbiemri, data e lindjes, data e
vdekjes.
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c. Në tabelën SpitaliTbl regjistrohen të dhënat për spitale, për shembull emri i spitalit,
komuna etj.
d. Tabela KomunaTbl regjistrohen të gjitha komunat e Kosovës.
e. Në tabelën KurorzimetTbl regjistrohen të gjitha kurorëzimet e të gjitha çifteve të
realizuara në shtetin e Kosovës.
f. Në tabelën ShkurorzimetTbl regjistrohen të gjitha shkurorëzimet e të gjitha çifteve që
me parë kanë qenë të regjistruar në tabelën e kurorëzimeve dhe njëkohësisht i
ç’regjistrojmë nga ajo tabelë duke ju dhëne statusin i/e shkurorëzuar.

6.1.2. Ndërlidhja e tabelave në SQL

Lidhjet apo relacionet në mes të tabelave kanë rëndësinë esenciale në ketë bazë te të
dhënave. Lidhjet bëjnë të mundur bashkimin apo komunikimin në mes tabelave gjatë
proceseve të regjistrimit, modifikimit dhe fshirjes së të dhënave nëpër tabela. Në bazë të
analizave krijohet edhe modeli i diagramit të bazës së të dhënave të regjistrimit të
popullsisë ku në të paraqiten 6 tabela përbërëse të kësaj baze te të dhënave dhe lidhjeve
të tyre:
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BanoretTbl
IdBanori

VdekjetTbl

NrPersonal

IdVdekja

Emri

IdSpitali

EmriPrindit

Emri

Mbiemri

EmriPrindit

MbiemriVajzerise

Mbiemri

DataLindjes

DataLindjes

Gjinia

DataVdekjes

Vendlindja

VendiLindjes

VendbanimiPerkohshem

VendbanimiPerhershem

VendbanimiPerhershem
IdKomuna
Shteti
Kombsia

NrPersonal

SpitaliTbl
IdSpitali

IdSpitali

IdKomuna

IdKurorzimi

EmriS

IKurorezuar

AdresaS

IDivorcuar

ShkurorzimiTbl
KurorzimiTbl
IdKurorzimi
IdKomuna

IdShkurorzimi

KomunaTbl

IdKomuna

IdKomuna

DataKurorzimit

Emri

DateShkurorzimit

DataKurorzimit

NrPersonalM

NrPersonalM

NrPersonalF

NrPersonalF

Figura 1. Diagrami i Regjistrimit Civil

6.1.3. Store procedure-at

Store procedure-at janë teknikë e avancuar për regjistrimin, modifikimin, selektimin dhe
fshirjen e të dhënave të ndryshme nga baza e të dhënave. Store procedure-at janë pika e
fundit e komunikimit të shfrytëzuesit me bazë te të dhënave.Store procedure-at si
funksione kanë kthimin e rezultatit të një deklarate SELECT. Procedurat e ruajtura
(stored procedures) mund të përmbajë edhe variablat e deklaruara për përpunimin e të
dhënave dhe si dhe kursorët (cursors) . Procedurat e gjuhëve të ruajtur zakonisht
përfshijnë kushtet: if, while, loop, repeat dhe më shumë. Procedurat e depozituara mund
të marrin variabla, të kthejnë rezultatet ose modifikojë variablat, varësisht se si dhe ku
është deklaruar variabla.
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6.2.

ASP.NET Master Pages

ASP.NET Master Pages ju lejon të krijoni një pamje të organizuar e të qëndrueshme për
faqet e aplikacionit tuaj. Kjo faqe e bën organizimin e shfaqjes së fajllave të aplikacionit
duke i integruar ata fajlla një nga një në vete varësisht se cili kërkohet. Master Page
është një fajll ASP.NET me ekstenzionin .master (për shembull, MySite.master) me një
plan të paracaktuar që mund të përfshijnë tekste statike, elemente të HTML, dhe
kontrollat e serverit. Master pages është e identifikuar nga një direktivë e posaçme
@Master që zëvendëson direktivën @Page që është përdorur për faqet e zakonshme
.aspx. Direktiva e Master Pages duket:
<%@ Master Language="C#" %>

Përveç direktivës @Master, master page gjithashtu përmban të gjitha nivelet e larta të
elementëve të HTML për një faqe, të tilla si html, head, body, form etj. Për shembull, në
një master page ju mund të përdorni kodin e HTML për paraqitjen e një elementi Img që
përdoret për foto, për të paraqitur logon e kompanisë tuaj, pastaj mund ta vendosesh
tekstin statik për të drejtat e autorit etj. Ju mund të përdorni çdo HTML element dhe çdo
element të ASP.NET si pjesë e master pages tuaj. Një master page pas krijimit të tij do
te duket si në vijim:
<%@ Master Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML
1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server" >
<title>Master page title</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<table>
<tr>
<td><asp:contentplaceholder id="Main" runat="server" /></td>
<td><asp:contentplaceholder id="Footer" runat="server" /></td>
</tr>
</table>
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</form>
</body>
</html>

Përveç tekstit statik dhe kontrollave që do të shfaqet në të gjitha faqet, master page
gjithashtu përfshin një ose më shumë kontrolla ContentPlaceHolder. Këto kontrolla
përcaktojnë vendin se ku përmbajtja e një fajlli .aspx do të vendoset në shfaqje. [29]
Në figurën e mëposhtme është paraqitur figura se si bëhet bartja e përmbajtjes nga
fajllat e zakonshëm .aspx në master page me anë të kontrollave ContentPlaceHolder.

Figura 2. Bartja e përmbajtjes me ContentPlaceHolder-a

Në figurë është paraqitur bartja e përmbajtjes së fajllit A.aspx në fajllin e master page-it
me emrin A.master me anë të ContentPlaceholder-ve të quajtur "Main" dhe "Footer".Në
ketë fajll bëhet kyqja (log in) dhe çkyqja ( log out ) në sistem si dhe navigimi nëpër
faqet e tjera (Default.aspx, banoret.aspx, institucioni.aspx, statusi.aspx, LogIn.aspx,
Administrimi.aspx). Për më tepër referohuni te Appendix A: Klasa SiteMaster.
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7. ZHVILLIMI / IMPLEMENTIMI

Implementimi është pjesë e proceseve ku inxhinierët softuerik programojnë kodin për
projekt. Implementimi i dizajnit të brendshëm të softuerit bëhet gjatë gjithë fazës së
zhvillimit me qëllim të mirëmbajtjes në të ardhmen. Procesi i inxhinierisë softuerike i
zgjedhur nga ekipi i zhvillimit do të përcaktojë se sa është i nevojshëm dokumentacioni
i brendshëm. Ky aplikacion është punuar me Microsoft Visual Studion 2010 dhe me
SQL Server 2008. Së pari është krijuar një ueb aplikacion i cili lidhet me bazën e të
dhënave të Regjistrimit Civil që si qellim ka regjistrimin e të dhënave në bazë te të
dhënave. Sigurisht që pos regjistrimit të këtyre të dhënave hyjnë edhe proceset e tjera që
janë: kalkulimet, ndryshimet, fshirjet, kontrollimi etj.Në vazhdim do ti japim disa detaje
në lidhje me zhvillimin/implementimin e projektit.

7.1.

Menyja Fillimi

Kjo meny bën paraqitjen bazë të aplikacionit e cila është paraqitur në figurën e
mëposhtme:

Figura 3. Faqja fillestare
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Kjo shfaqje hapet me ekzekutimin e aplikacionit dhe shërben si faqe informuese për
ketë projekt. Në pjesën e sipërme janë butonat kryesor apo ballina e cila përbehen nga 4
butona: Home, Institucionet, Banoret dhe Statusi.
Nëse jemi përdorues i thjeshtë ky softuer na jep mundësin e qasjes tek të gjitha të
dhënat mirëpo nuk na jep mundësin me regjistru apo modifiku. Mundësi për
modifikimin e të dhënave në ketë softuerë kanë përdoruesit me statusin
"Administratorë". Nëse kyçemi (llogohemi) si administrator atëherë kemi mundësi me
shtu, me fshi dhe me ndryshu të dhëna. Në ketë projekt është edhe një status i
përdoruesve që quhen "Super Administratorë". Super Administratorët pos që kanë të
drejt me shtu, me fshi, me modifiku të dhëna ata kanë të drejt të shtojnë dhe të fshijnë
edhe vet administrator dhe super administrator. Për të zhvilluar kodin në Visual Studio
krijojmë një klasë të C # ku i ruajm të gjitha atributet e tabelës Administrimi në menyrë
që kohë pas kohë më pas mundesi me i thirr ato atribute, për më tepër referohemi të
Appendix B: Klasa AdministrimiGetSet.
Për të analizuar në menyrë të detajuar kyçjën në ueb aplikacion si administrator dhe
zhvillimin e programimit në C # i referohemi Appendix C : Klasa Administrimi
(WebForm1) dhe Appendix D: Klasa LogIn (WebForm2)

Figura 4. Llogimi në sistem
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7.2.

Menyja Institucioni

Kjo meny në vete përmban të gjitha informatat rreth institucioneve të komunave dhe
spitaleve. Me klikimin në butonin Institucioni hapen menytë dhe listat e Komunave dhe
Spitaleve. Nëse klikojmë në butonin e cilësdo komunë na hapet një liste me të dhënat e
asaj komune. Njëjtë ndodh edhe te Spitalet.

7.2.1. Menyja Komunat

Në figurën e mëposhtme e kemi paraqit listën e komunave të regjistruara si dhe
mënyrën se si bëhet shtimi i një komune të re.

Figura 5. Komunat dhe insertimi i tyre
Me klikimin e butonit "Shto komuna" hapet një fushë e zbrazët dhe me plotësimin e asaj
fushe dhe me klikimin e butonit "Ruaj" komuna do të regjistrohet si rekord i ri në bazën
e të dhënave. Modifikimi i komunave bëhet duke klikuar në ikonën e ‘lapsit’ ku me
klikim të këtij butoni prapë hapet forma me informata për komunën në të cilën kemi
kliku. Pas modifikimit të emrin të komunës me klikimin e butonit Ndrysho do të ruhen
ndryshimet në bazën e të dhënave për atë komunë.
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Figura 6. Butoni për modifikim te komunave

Figura 7. Modifikimi i komunës
Me klikimin në cilën do komunë në list do të shfaqen detajet e asaj komune si në
figurën e mëposhtme:

Figura 8. Lista e detaleve të komunës së Istogut
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Gjitha këto procese të cekura me lartë që kan të bëjnë me komunat i gjeni të shpjeguara
përmes kodit në Appendix E: Klasa Institucioni1 (WebForm6)

7.2.2. Menyja Spitali

Edhe në menynë e spitalit i gjejmë të njëjtat funksione si te komunat, regjistrimin,
fshirjen dhe modifikimin e spitaleve. Më poshtë po japim listën e spitaleve të
regjistruara:

Figura 9. Lista e spitaleve të regjistruara
Tani do ta ilustrojmë fshirjen e spitaleve ku me klikimin e ikonës "X" bëhet fshirja e
spitalit.Të Appendix F: Klasa Institucioni2 (WebForm6) e gjejmë kodin për
funksionimin e tabelës së spitaleve.

Figura 10. Butoni për fshirje
Vlen të ceket se fshirja bëhet pas një pyetje se a je i sigurt që doni ta fshini spitalin për
arsye të mos fshirjes së menjëhershme sepse mund ta prekesh pa qellim butonin e
fshirjes.
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Figura 11. Pyetësori për fshirje
E gjithë kjo procedurë bëhet në HTML kod gjegjësisht në client-side dhe duket si më
posht:
<asp:TemplateField>
<ItemTemplate>
<asp:LinkButton ID="LinkButton1" CssClass="details" runat="server"
ToolTip="Fshij" OnClientClick="return confirm('A je i sigurt që dëshiron ta
fshish?\nFshirja është e pakthyeshme!')" CommandName="Delete">
<img id="Img1mncxa" src="~/images/deleteicon.gif" runat="server" alt=""
style="border-style: none" />
</asp:LinkButton>
</ItemTemplate>
<HeaderStyle Width="17px" />
<ItemStyle Width="17px" />
</asp:TemplateField>

7.3.

Menyja Banoret

Menyja Banoret përbehet nga nënmenytë regjistrimet e banorëve të ri dhe regjistrimet e
vdekjeve.

Figura 12. Butonat e regjistrimit të lindjeve dhe vdekjeve
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7.3.1. Menyja Regjistrimet

Në menynë e regjistrimit të banoreve bëhet regjistrimi i banoreve. Me klikimin e butonit
banoret në ballinë të aplikacionit hapet menyja e banoreve ku paraqitet lista e banoreve
të regjistruar si dhe butoni ‘shto banor’ ku me klikimin e tij hapet forma për shënimin e
btë dhënave për banorin si në figurën e mëposhtme.

Figura 13. Regjistrimi i banoreve
Pas mbushjes me të dhëna fushat e zbrazëta me klikimin e butonit “Ruaj” regjistrohet
banori i ri në bazën e të dhënave. Nëse tentojmë që të regjistrojmë një banor me numër
personal të njëjtë në ndonjë banor tjetër atëherë nuk lejohet regjistrimi i atij banori dhe
na paraqitet mesazhi: Ky numër personal ekziston!!! , shih figurën me poshtë.
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Figura 14. Përjashtimi i mundësisë së regjistrimit me numër personal të njëjtë
Modifikimi i banoreve bëhet plotësisht në mënyre të njëjtë si te komunat.
Në Appendix G: Klasa Banoret1 (WebForm3) gjeni kodin burimor me të cilin janë bërë
të gjitha këto funksione, përfshirë këtu regjistrimin e banorëve, modifikimin e tyre,
fshirjen e shumë funksione të tjera.

7.3.2. Menyja Vdekjet

Në menynë e Vdekjeve bëhet regjistrimi i banoreve të vdekur dhe njëkohësisht edhe
çregjistrimi i banoreve në tabelën e regjistrimit të banoreve. Me klikimin e butonit
vdekjet në ballinë të aplikacionit hapet menyja e vdekjeve ku paraqitet lista e vdekjeve
të regjistruar si dhe butoni ‘shto vdekje’ ku me klikimin e tij hapet forma për shënimin e
të dhënave për vdekjet të cilat i marrim nga të dhënat e banoreve.
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Në Appendix G: Klasa Banoret2 (WebForm3) gjeni kodin me të cilin janë bërë të
gjitha ç’regjistrimet e banorve te lindur dhe regjistrimi i tyre si te vdekur .

Figura 15. Shtimi dhe paraqitja e vdekjeve në list

7.4.

Menyja Statusi

Edhe kjo meny si funksion ka regjistrimin e kurorëzimit dhe shkurorëzimit, si dhe
modifikimit të tyre.

Figura 16. Butonat e menysë statusi
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7.4.1. Menyja Kurorëzimet

Me hapjen e kësaj menyje paraqiten butonat për mbushjen me të dhëna të dy banoreve
të cilët kanë realizuar një kurorëzim. Me rastin e shtypjes së butonit Ruaj shtohet një
kurorëzim i ri me të dhënat themelore të atyre dy banoreve shtetas të Kosovës.
Regjistrimi i kurorëzimit realizohet vetëm atëherë kur ata banorë janë shtetas të
Kosovës dhe janë të regjistruar në tabelën e banoreve përndryshe nuk arrijmë me e
realizu atë kurorëzim. Regullimin e kodit përmes Visual Studios në gjuhën programuese
të C # e gjeni ne Appendix H: Klasa statusi (WebForm5)

Figura 17. Shtimi i një kurorëzimi

7.4.2. Menyja Shkurorëzimet

Edhe menyja shkurorëzimet ka si funksion realizimin e shkurorëzimeve të çifteve të
cilët janë kurorëzuar më herët dhe që janë të ruajtura në bazën e të dhënave në tabelën e
kurorëzimeve. Duhet cekur se realizimi i shkurorëzimeve arrihet vetëm te ato qifte që
tashme kanë statusin i/e kurorëzuar. Në rastin kur e shtypim butonin Ruaj e ruajmë edhe
një shkurorëzim të ri.
Në Appendix H: Klasa statusi (WebForm5) gjeni kodin me të cilin janë bërë të gjitha
ç’regjistrimet e kurorëzimeve dhe regjistrimi i tyre si shkurorzimeve .
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Figura 18. Regjistrimi i një shkurorëzimi

7.5.

Testimi

Testimi i softuerit është një fazë integrale dhe e rëndësishme e procesit të zhvillimit të
softuerit. Kjo pjesë e procesit siguron që defekte e mundshme të softuerit të zbulohen sa
më shpejt të jetë e mundur.
Plani i testit e përshkruan strategjinë dhe qasjen e përdorur për të planifikuar,
organizuar, dhe menaxhuar aktivitetet e testimit të projektit, dhe identifikon qëllimet,
metodologjitë dhe veglat e testimit, rezultatet e pritura, përgjegjësitë, dhe kërkesat e
resurseve.
Testimi i aplikacionit përdoret për të siguruar se aplikacioni po funksionon në mënyrë
korrekte dhe po performon në nivel optimal.
Testimit software është një art. Shumica e metodave të testimit dhe praktikat nuk janë
shumë të ndryshme nga 20 vjet më parë. Ai nuk është askund afër pjekurisë, edhe pse
ka shumë mjete dhe teknika në dispozicion për t'u përdorur. Testimi i mirë gjithashtu
kërkon përvojë, një kontrollor i krijimtarisë dhe intuitës, së bashku me teknikat e duhur.
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Testimi është më shumë se vetëm percjellje e kodit hap pas hapit(debugging). Testimi
nuk është përdorur vetëm për të gjetur defekte dhe të saktë e tyre. Ajo është përdorur
edhe në vlefshmërinë, procesin e verifikimit, dhe besueshmërinë.
Testimi është i shtrenjtë. Automatizimi është një mënyrë e mirë për të shkurtuar koston
dhe kohën. Testimi efikasitetit dhe efektivitetit është kriteri për mbulimin e bazuar në
teknikat e testimit.Kompleksiteti i testimit është rrënja e problemit.
Testimi nuk mund të jetë mënyra më efektive për të përmirësuar cilësinë software.
Metoda alternative, mund të jenë edhe më mirë.
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8. KONKLUZIONI

Teza lidhur me mundësin e transformimin praktikat të punës me zhvillimin e sistemit, të
kapërcehen mënyrat tradicionale të bërë punë, duke krijuar marrëdhënie të reja midis
punëtorëve, mjetet e tyre kompjuterike dhe detyrat e tyre ka qenë shqetësuese. Ky
zhvillimit është parë si një përpjekje bashkëpunuese në mes të përdoruesve, të cilët e
njohin praktikat e tyre dhe pa dyshim e di se çfarë duhet të bëjë një sistem të ri, dhe
zhvilluesit, të cilët e njohin mundësitë teknologjike për sistemet e reja. Keto lloje
teknologjish janë të përshtatshme për praktikat e punonjësive. Problem për zhvillimin e
sistemit ka qenë i përshtatur si një lëvizje e të shpërndarit të praktikave ekzistuese drejt
një vizioni të përbashkët të asaj çfarë duhet të jenë praktikat e reja. [30]
Është e rëndësishme për të marrë vendime për zhvillimin e teknologjisë në kohën e
duhur dhe me arsye të drejtë. Vendime të mira të biznesit i sigurojë mjetet e duhura
mbështetëse njerëzit në mënyrë që ata të mund të prodhojnë produkte të mira. Kur është
fjala për zhvillimin e programeve, që kanë të bëjnë me çështje të gjuhë të ashpër
programimi kemi të bejm me një kërkesë për menaxherin e sotme vizionare. Një vendim
i mirë gjuhë mund të mbështesin zhvillimin e sistemeve të programeve me kostoefektive të cilat, nga ana tjetër, të sigurojë mbështetje të vlefshme, të besueshëme. [31]
Web aplikacione ruhen në një server dhe dorëzohen për përdoruesit në Internet. Një
aplikim Web-i është zakonisht një tri-shtresore strukturë, të përbërë nga një shërbim të
nivelit User (duke mundësuar qasje përdoruesit të aplikimit), një biznes shërbimi
shtresore (duke i lejuar përdoruesit për të kryer aktivitete komplekse) dhe një shërbim të
dhënave shtresore (e cila lejon ruajtje të dhënave dhe rikthim e tyre).
Web aplikacione mund të jetë e shkruar në mënyra të ndryshme, dhe në shumë gjuhë të
ndryshme. Edhe pse zhvillim përqendrohet mbi tri zgjedhje të përbashkëta për shembujt
(PHP, J2EE dhe ASP.NET), zhvillim mund të përdoret me çdo teknologji të aplikimit
web.
Zhvillimi i softuereve ka ndikim në lehtesimin e puneve në fusha të ndryshme në
përmasa globale. Ky lloj zhvillimi po i sjell avantazhe te medha shoqërive dhe avansimi
i tij po ecen me hapa te shpejt .
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Në këtë tutorial ne kemi drejtuar përmes mundësitë për ngritjen e mjedisin tuaj të
zhvillimit. Edhe pse shumë nga këto opsione do të diktohen nga buxheti dhe të
rrethanave në vend se zgjedhja është gjithmonë e dobishme për të kuptuar disa nga
alternativat.
Ne kemi mbuluar kërkesat e bazës për host-et(workstation) të cilido përdorues dhe
mënyrën se si ta instaloni softuerin tonë . Kemi diskutuar opsionet e bazës se të dhënave
të ofruara nga Microsoft së bashku me disa nga zgjedhjet. Së fundi, ne kemi mbuluar
bazat për zgjedhjen e një paketë të zhvillimit të punës përmes opsioneve të lirë deri në
paketën profesionale, Visual Studio.
Zhvillimi i këtij lloj softueri u realizua bazuar në kërkesat e shoqerisë tonë .Qellimi i tij
është realizimi i regjistrimit civil të popullsisë në mënyrë elektronike për arsye të
ngritjës së procesit në kuader të cilesisë, saktësisë.
Një tjetër përparsi është së shënimët e nxjerra nga ky proces janë unike që d.m.th. nuk
lejon përseritjën e të dhënave dhe e bën këtë softuer akoma më të avancuar dhe të
përshtatshëm për realizimin e kërkesave për regjistrimin e popullsisë civile. Vërehen
dukshëm përparsitë e përdorimit të këtij softueri në raport më regjistrimin civil të
popullsisë në mënyrë klasike ku mundësia e lëshimit të gabimëve, përseritjën e të
dhenave është me e madhe si dhe procesi i punës është me i ngadalshëm.
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Shtojcat

Appendix A: Klasa SiteMaster
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;

namespace Regjistrimi_Civil
{
public partial class SiteMaster : System.Web.UI.MasterPage
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (Session["Id_user"] != null && Session["Id_user"].ToString() !=
"")
{
if (Session["Permisioni"] != null &&
Session["Permisioni"].ToString() !="")
{
if (Session["Permisioni"].ToString() == "True")
{
PanelAdministrimi.Visible = true;
PanelLogOut.Visible = true;
}
else
{
PanelAdministrimi.Visible = false;
PanelLogOut.Visible = true;
}
}
LabelEmriMbiemri.Text = Session["Emri"].ToString() +" "+
Session["Mbiemri"].ToString();
PanelLogIn.Visible = false;
PanelLogOut.Visible = true;
}
else
{
PanelLogIn.Visible = true;
PanelAdministrimi.Visible = false;
}
}
protected void ButtonHome_Click(object sender, EventArgs e)
{
Response.Redirect("Default.aspx");
}
protected void ButtonBanoret_Click(object sender, EventArgs e)
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{
Response.Redirect("banoret.aspx");
}
protected void ButtonInstituti_Click(object sender, EventArgs e)
{
Response.Redirect("institucioni.aspx");
}
protected void ButtonStatusi_Click(object sender, EventArgs e)
{
Response.Redirect("statusi.aspx");
}
protected void LinkButtonAdministrimi_Click(object sender, EventArgs e)
{
Response.Redirect("Administrimi.aspx");
}
protected void LinkButtonLogin_Click(object sender, EventArgs e)
{
Response.Redirect("LogIn.aspx");
}
protected void LinkButtonLogOut_Click(object sender, EventArgs e)
{
Session["Id_user"] =null;
Session["Emri"] = null;
Session["Mbiemri"] = null;
Session["Username"] = null;
Session["Password"] = null;
Session["Permisioni"] = null;
Response.Redirect("Default.aspx");
}
}
}
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Appendix B: Klasa AdministrimiGetSet
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
namespace Regjistrimi_Civil
{
public class AdministrimiGetSet
{
public int IdUser { get; set; }
public string Emri { get; set; }
public string Mbiemri { get; set; }
public string Username { get; set; }
public string Password { get; set; }
public string Permisioni { get; set; }
}
}
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Appendix C: Klasa Administrimi (WebForm1)
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;

namespace Regjistrimi_Civil
{
public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
protected void ButtonRegjistro_Click(object sender, EventArgs e)
{
AdministrimiGetSet a = new AdministrimiGetSet();
a.Emri = TextBoxEmri.Text;
a.Mbiemri = TextBoxMbiemri.Text;
a.Username = TextBoxUsername.Text;
string encodepass =
dboperations.EncodePassword(TextBoxPassword.Text);

a.Password = encodepass;
a.Permisioni = CheckBoxSuperAdmin.Checked.ToString();
dboperations.AdministrimiInsert(a);
ButtonRegjistro.Text = "Regjistro";
TextBoxEmri.Text = "";
TextBoxMbiemri.Text = "";
TextBoxUsername.Text="";
TextBoxPassword.Text="";
PanelGridAdmin.Visible = true;
PanelInsertAdmin.Visible = true;
GridUsers.DataBind();
}
}
}
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Appendix D: Klasa LogIn (WebForm2)
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;

namespace Regjistrimi_Civil
{
public partial class WebForm2 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
protected void ButtonLogIn_Click(object sender, EventArgs e)
{
string encodepass = dboperations.EncodePassword(TextBoxPassword.Text);
int logsucces = dboperations.LogIn(TextBoxUsername.Text, encodepass);
if (logsucces == 1)
{
List<string> userdetails = new List<string>();
userdetails = dboperations.userdetails(TextBoxUsername.Text);
Session["Id_user"] = userdetails.ElementAt(0);
Session["Emri"] = userdetails.ElementAt(1);
Session["Mbiemri"] = userdetails.ElementAt(2);
Session["Username"] = userdetails.ElementAt(3);
Session["Password"] = userdetails.ElementAt(4);
Session["Permisioni"] = userdetails.ElementAt(5);
Response.Redirect("Default.aspx");
}
else
{
LabelGabim.Text = "Gabim Username ose Password";
}
}
}
}
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Appendix E: Klasa Institucioni1 (WebForm6)

using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;

namespace Regjistrimi_Civil
{
public partial class WebForm6 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!IsPostBack)
{
Session["EditKomuna"] = "No";
if (Session["id_user"] == null || Session["id_user"].ToString() == "")
{
GridViewKomuna.Columns[2].Visible = false;
GridViewKomuna.Columns[3].Visible = false;
GridViewSpitali.Columns[3].Visible = false;
GridViewSpitali.Columns[4].Visible = false;
LinkButtonShtoKomuna.Visible = false;
LinkButtonShtoSpital.Visible = false;
}
}
}
protected void LinkButtonKomuna_Click(object sender, EventArgs e)
{
PanelGridSpitali.Visible = false;
PanelInsertSpitali.Visible = false;
PanelGridKomuna.Visible = true;
PanelInsertKomuna.Visible = false;
PanelKomunaDetails.Visible = false;
PanelSpitaliDetails.Visible = false;
UpdatePanelright.Update();
}
protected void LinkButtonShtoKomuna_Click(object sender, EventArgs e)
{
PanelGridSpitali.Visible = false;
PanelInsertSpitali.Visible = false;
PanelGridKomuna.Visible = true;
PanelInsertKomuna.Visible = true;
PanelKomunaDetails.Visible = false;
PanelSpitaliDetails.Visible = false;
UpdatePanelright.Update();
}
protected void LinkButtonKomunaR_Click(object sender, EventArgs e)
{
KomunaGetSet ko= new KomunaGetSet();
ko.Emri = TextBoxEmri.Text;
if (Session["EditKomuna"].ToString() == "No")
{
dboperations.KomunaInsert(ko);
}
else
{
ko.IdKomuna = int.Parse(Session["IdKo"].ToString());
dboperations.UpdateKomuna(ko);
}
TextBoxEmri.Text = "";
LinkButtonKomunaR.Text = "Ruaj";
Session["EditKomuna"] = "No";
PanelGridSpitali.Visible = false;
PanelInsertSpitali.Visible = false;
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PanelGridKomuna.Visible = true;
PanelInsertKomuna.Visible = false;
PanelKomunaDetails.Visible = false;
PanelSpitaliDetails.Visible = false;
GridViewKomuna.DataBind();
UpdatePanelright.Update();
}
protected void GridViewKomuna_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
{
if (e.CommandName == "Select")
{
int IdKomuna =
Convert.ToInt32(GridViewKomuna.DataKeys[Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToString())].Value.ToS
tring());
Session["IdKo"] = IdKomuna.ToString();
List<string> kodetails = new List<string>();
kodetails = dboperations.SelectKomuna(IdKomuna);
TextBoxEmri.Text = kodetails.ElementAt(0);
Session["EditKomuna"] = "Yes";
LinkButtonKomunaR.Text = "Ndrysho";
PanelGridSpitali.Visible = false;
PanelInsertSpitali.Visible = false;
PanelGridKomuna.Visible = true;
PanelInsertKomuna.Visible = true;
PanelKomunaDetails.Visible = false;
PanelSpitaliDetails.Visible = false;
GridViewKomuna.DataBind();
UpdatePanelright.Update();
}
else if (e.CommandName == "details")
{
int IdKomuna =
Convert.ToInt32(GridViewKomuna.DataKeys[Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToString())].Value.ToS
tring());
List<string>kdetails=new List<string>();
kdetails = dboperations.KomunaCountDetails(IdKomuna);
LabelNumriB.Text = kdetails.ElementAt(0);
LabelNrPakurorzuar.Text = kdetails.ElementAt(1);
LabelTeKurorzuar.Text = kdetails.ElementAt(2);
LabelTeDivorzuar.Text = kdetails.ElementAt(3);
PanelGridSpitali.Visible = false;
PanelInsertSpitali.Visible = false;
PanelGridKomuna.Visible = true;
PanelInsertKomuna.Visible = false;
PanelKomunaDetails.Visible = true;
PanelSpitaliDetails.Visible = false;
GridViewKomuna.DataBind();
UpdatePanelright.Update();
}
else
{
PanelGridSpitali.Visible = false;
PanelInsertSpitali.Visible = false;
PanelGridKomuna.Visible = true;
PanelInsertKomuna.Visible = false;
PanelKomunaDetails.Visible = false;
PanelSpitaliDetails.Visible = false;
GridViewKomuna.DataBind();
UpdatePanelright.Update();
}
}
}
}
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Appendix F: Klasa Institucioni2 (WebForm6)
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;

namespace Regjistrimi_Civil
{
public partial class WebForm6 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!IsPostBack)
{
Session["EditSpitali"] = "No";
if (Session["id_user"] == null || Session["id_user"].ToString() == "")
{
GridViewKomuna.Columns[2].Visible = false;
GridViewKomuna.Columns[3].Visible = false;
GridViewSpitali.Columns[3].Visible = false;
GridViewSpitali.Columns[4].Visible = false;
LinkButtonShtoKomuna.Visible = false;
LinkButtonShtoSpital.Visible = false;
}
}
}
protected void LinkButtonSpitali_Click(object sender, EventArgs e)
{
PanelGridSpitali.Visible = true;
PanelInsertSpitali.Visible = false;
PanelGridKomuna.Visible = false;
PanelInsertKomuna.Visible = false;
PanelKomunaDetails.Visible = false;
PanelSpitaliDetails.Visible = false;
UpdatePanelright.Update();
}
protected void LinkButtonShtoSpital_Click(object sender, EventArgs e)
{
PanelGridSpitali.Visible = true;
PanelInsertSpitali.Visible = true;
PanelGridKomuna.Visible = false;
PanelInsertKomuna.Visible = false;
PanelKomunaDetails.Visible = false;
PanelSpitaliDetails.Visible = false;
UpdatePanelright.Update();
}
protected void LinkButtonSpitaliR_Click(object sender, EventArgs e)
{
SpitaliGetSet s = new SpitaliGetSet();
s.IdKomuna = Int32.Parse(DropDownListKomuna.SelectedValue);
s.EmriS = TextBoxEmriS.Text;
s.AdresaS = TextBoxAdresaS.Text;
if (Session["EditSpitali"].ToString() == "No")
{
dboperations.SpitaliInsert(s);
}
else
{
s.IdSpitali = int.Parse(Session["IdS"].ToString());
dboperations.UpdateSpitali(s);
}
TextBoxEmriS.Text = "";
TextBoxAdresaS.Text = "";
LinkButtonSpitaliR.Text = "Ruaj";
Session["EditSpitali"] = "No";
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PanelGridSpitali.Visible = true;
PanelInsertSpitali.Visible = false;
PanelGridKomuna.Visible = false;
PanelInsertKomuna.Visible = false;
PanelKomunaDetails.Visible = false;
PanelSpitaliDetails.Visible = false;
GridViewSpitali.DataBind();
UpdatePanelright.Update();
}
protected void GridViewSpitali_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
{
if (e.CommandName == "Select")
{
int IdSpitali =
Convert.ToInt32(GridViewSpitali.DataKeys[Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToString())].Value.To
String());
Session["IdS"] = IdSpitali.ToString();
List<string> sdetails = new List<string>();
sdetails = dboperations.SelectSpitali(IdSpitali);
DropDownListKomuna.SelectedValue = sdetails.ElementAt(0);
TextBoxEmriS.Text = sdetails.ElementAt(1);
TextBoxAdresaS.Text = sdetails.ElementAt(2);
Session["EditSpitali"] = "Yes";
LinkButtonSpitaliR.Text = "Ndrysho";
PanelGridSpitali.Visible = true;
PanelInsertSpitali.Visible = true;
PanelGridKomuna.Visible = false;
PanelInsertKomuna.Visible = false;
PanelKomunaDetails.Visible = false;
PanelSpitaliDetails.Visible = false;
GridViewSpitali.DataBind();
UpdatePanelright.Update();
}
else if (e.CommandName == "details")
{
int IdSpitali =
Convert.ToInt32(GridViewSpitali.DataKeys[Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToString())].Value.To
String());
List<string> spidetails = new List<string>();
spidetails = dboperations.SpitaliCountDetails(IdSpitali);
LabelNrL.Text = spidetails.ElementAt(0);
LabelNrV.Text = spidetails.ElementAt(1);
PanelGridSpitali.Visible = true;
PanelInsertSpitali.Visible = false;
PanelGridKomuna.Visible = false;
PanelInsertKomuna.Visible = false;
PanelKomunaDetails.Visible = false;
PanelSpitaliDetails.Visible = true;
GridViewSpitali.DataBind();
UpdatePanelright.Update();
}
else
{
PanelGridSpitali.Visible = true;
PanelInsertSpitali.Visible = false;
PanelGridKomuna.Visible = false;
PanelInsertKomuna.Visible = false;
PanelKomunaDetails.Visible = false;
PanelSpitaliDetails.Visible = false;
GridViewSpitali.DataBind();
UpdatePanelright.Update();
}
}
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Appendix G: Klasa Banoret1 (WebForm3)
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;
Regjistrimi_Civil;

namespace Regjistrimi_Civil
{
public partial class WebForm3 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!IsPostBack)
{
Session["EditBanoret"] = "No";
if (Session["id_user"] == null || Session["id_user"].ToString()
== "")
{
GridViewRegjistrimet.Columns[17].Visible = false;
GridViewRegjistrimet.Columns[18].Visible = false;
GridViewVdekjet.Columns[10].Visible = false;
GridViewVdekjet.Columns[11].Visible = false;
LinkButtonShtoBanor.Visible = false;
LinkButtonShtoVdekje.Visible = false;
}
}
}
protected void LinkButtonRegjistrimet_Click(object sender, EventArgs e)
{
PanelGridRegjistrimet.Visible = true;
PanelInsertBanoret.Visible = false;
PanelGridVdekjet.Visible = false;
PanelInsertVdekjet.Visible = false;
PanelEditVdekje.Visible = false;
PanelBanoriDetails.Visible = false;
PanelVdekjetDetails.Visible = false;
UpdatePanelright.Update();
}
protected void LinkButtonShtoBanor_Click(object sender, EventArgs e)
{
PanelGridRegjistrimet.Visible = true;
PanelInsertBanoret.Visible = true;
PanelGridVdekjet.Visible = false;
PanelInsertVdekjet.Visible = false;
PanelEditVdekje.Visible = false;
PanelBanoriDetails.Visible = false;
PanelVdekjetDetails.Visible = false;
UpdatePanelright.Update();
}
protected void LinkButtonBanorRuaj_Click(object sender, EventArgs e)
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{
BanoretGetSet b = new BanoretGetSet();
b.NrPersonal = Int32.Parse(TextBoxNrPersonal.Text);
b.Emri = TextBoxEmri.Text;
b.EmriPrindit = TextBoxEmriP.Text;
b.Mbiemri = TextBoxMbiemri.Text;
b.MbiemriVajzerise = TextBoxMbiemriV.Text;
b.DataLindjes = DateTime.Parse(TextBoxDataLindjes.Text);
b.Gjinia = DropDownListGjinia.SelectedValue;
b.Vendlindja = TextBoxVendlindja.Text;
b.VendbanimiPerkohshem = TextBoxVendbanimiPerkohshem.Text;
b.VendbanimiPerhershem = TextBoxVendbanimiPerhershem.Text;
b.IdKomuna = Int32.Parse(DropDownListIdKomuna.Text);
b.Shteti = TextBoxShteti.Text;
b.Kombsia = TextBoxKombesia.Text;
b.IdSpitali = Int32.Parse(DropDownListIdSpitali.SelectedValue);
if (Session["EditBanoret"].ToString() == "No")
{
int insertsucces = dboperations.InsertBanori(b);
if (insertsucces == -1)
{
LabelMesazhi.Text = "Ky numer personal ekziston!!!";
}
else
{
TextBoxNrPersonal.Text = "";
TextBoxEmri.Text = "";
TextBoxEmriP.Text = "";
TextBoxMbiemri.Text = "";
TextBoxMbiemriV.Text = "";
TextBoxDataLindjes.Text = "";
TextBoxVendlindja.Text = "";
TextBoxVendbanimiPerkohshem.Text = "";
TextBoxVendbanimiPerhershem.Text = "";
TextBoxShteti.Text = "";
TextBoxKombesia.Text = "";
LinkButtonBanorRuaj.Text = "Ruaj";
Session["EditBanoret"] = "No";
LabelMesazhi.Text = "";
GridViewRegjistrimet.DataBind();
PanelGridRegjistrimet.Visible = true;
PanelInsertBanoret.Visible = false;
PanelGridVdekjet.Visible = false;
PanelInsertVdekjet.Visible = false;
PanelEditVdekje.Visible = false;
PanelBanoriDetails.Visible = false;
PanelVdekjetDetails.Visible = false;
UpdatePanelright.Update();
}
}
else
{
b.IdBanori = int.Parse(Session["IdB"].ToString());
int insertsucces = dboperations.UpdateBanoret(b,
Session["NrPersonal"].ToString());
if (insertsucces == -1)
{
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LabelMesazhi.Text = "Ky numer personal ekziston!!!";
}
else
{
TextBoxNrPersonal.Text = "";
TextBoxEmri.Text = "";
TextBoxEmriP.Text = "";
TextBoxMbiemri.Text = "";
TextBoxMbiemriV.Text = "";
TextBoxDataLindjes.Text = "";
TextBoxVendlindja.Text = "";
TextBoxVendbanimiPerkohshem.Text = "";
TextBoxVendbanimiPerhershem.Text = "";
TextBoxShteti.Text = "";
TextBoxKombesia.Text = "";
LinkButtonBanorRuaj.Text = "Ruaj";
Session["EditBanoret"] = "No";
LabelMesazhi.Text = "";
GridViewRegjistrimet.DataBind();
PanelGridRegjistrimet.Visible = true;
PanelInsertBanoret.Visible = false;
PanelGridVdekjet.Visible = false;
PanelInsertVdekjet.Visible = false;
PanelEditVdekje.Visible = false;
PanelBanoriDetails.Visible = false;
PanelVdekjetDetails.Visible = false;
UpdatePanelright.Update();
}
}
}
protected void GridViewRegjistrimet_RowCommand(object sender,
GridViewCommandEventArgs e)
{
if (e.CommandName == "Select")
{
int IdBanori =
Convert.ToInt32(GridViewRegjistrimet.DataKeys[Convert.ToInt32(e.CommandArgument.T
oString())].Value.ToString());
Session["IdB"] = IdBanori.ToString();
List<string> bdetails = new List<string>();
bdetails = dboperations.SelectBanoret(IdBanori);
TextBoxNrPersonal.Text = bdetails.ElementAt(0);
Session["NrPersonal"] = bdetails.ElementAt(0);
TextBoxEmri.Text = bdetails.ElementAt(1);
TextBoxEmriP.Text = bdetails.ElementAt(2);
TextBoxMbiemri.Text = bdetails.ElementAt(3);
TextBoxMbiemriV.Text = bdetails.ElementAt(4);
TextBoxDataLindjes.Text = bdetails.ElementAt(5);
DropDownListGjinia.SelectedValue = bdetails.ElementAt(6);
TextBoxVendlindja.Text = bdetails.ElementAt(7);
TextBoxVendbanimiPerkohshem.Text = bdetails.ElementAt(8);
TextBoxVendbanimiPerhershem.Text = bdetails.ElementAt(9);
DropDownListIdKomuna.Text = bdetails.ElementAt(10);
TextBoxShteti.Text = bdetails.ElementAt(11);
TextBoxKombesia.Text = bdetails.ElementAt(12);
DropDownListIdSpitali.SelectedValue = bdetails.ElementAt(13);
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Session["EditBanoret"] = "Yes";
LinkButtonBanorRuaj.Text = "Ndrysho";
GridViewRegjistrimet.DataBind();
PanelGridRegjistrimet.Visible = true;
PanelInsertBanoret.Visible = true;
PanelGridVdekjet.Visible = false;
PanelInsertVdekjet.Visible = false;
PanelEditVdekje.Visible = false;
PanelBanoriDetails.Visible = false;
PanelVdekjetDetails.Visible = false;
UpdatePanelright.Update();
}
else if (e.CommandName == "details")
{
int IdBanori =
Convert.ToInt32(GridViewRegjistrimet.DataKeys[Convert.ToInt32(e.CommandArgument.T
oString())].Value.ToString());
PanelBanoriDetails.Visible = true;
UpdatePanelright.Update();
List<string> sdetails = new List<string>();
sdetails = dboperations.SelectBanoretWhithNames(IdBanori);
LabelNumriPersonal.Text = sdetails.ElementAt(0);
LabelEmri1.Text = sdetails.ElementAt(1);
LabelEPrindit1.Text = sdetails.ElementAt(2);
LabelMbiemri1.Text = sdetails.ElementAt(3);
LabelMbiemriVajzerisë.Text = sdetails.ElementAt(4);
LabelDataLindjes1.Text = sdetails.ElementAt(5);
LabelGjinia1.Text = sdetails.ElementAt(6);
LabelVendlindja1.Text = sdetails.ElementAt(7);
LabelVPerkhshem.Text = sdetails.ElementAt(8);
LabelVendbanimiPerhershem1.Text = sdetails.ElementAt(9);
LabelKomuna1.Text = sdetails.ElementAt(10);
LabelShteti1.Text = sdetails.ElementAt(11);
LabelKombi1.Text = sdetails.ElementAt(12);
LabelSpitali1.Text = sdetails.ElementAt(13);
if (sdetails.ElementAt(14) == "True")
{
LabelIKurorezuar1.Text = "Po";
}
else
{
LabelIKurorezuar1.Text = "Jo";
}
if (sdetails.ElementAt(15) == "True")
{
LabelIDivorcuar.Text = "Po";
}
else
{
LabelIDivorcuar.Text = "Jo";
}
PanelGridRegjistrimet.Visible = true;
PanelInsertBanoret.Visible = false;
PanelGridVdekjet.Visible = false;
PanelInsertVdekjet.Visible = false;
PanelEditVdekje.Visible = false;
PanelBanoriDetails.Visible = true;
PanelVdekjetDetails.Visible = false;
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GridViewRegjistrimet.DataBind();
UpdatePanelright.Update();
}
else
{
PanelGridRegjistrimet.Visible = true;
PanelInsertBanoret.Visible = false;
PanelGridVdekjet.Visible = false;
PanelInsertVdekjet.Visible = false;
PanelEditVdekje.Visible = false;
PanelBanoriDetails.Visible = false;
PanelVdekjetDetails.Visible = false;
GridViewRegjistrimet.DataBind();
UpdatePanelright.Update();
}
}
protected void DropDownListGjinia_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
{
if (DropDownListGjinia.SelectedValue == "Mashkull")
{
PanelMbiemriV.Visible = false;
UpdatePanelMbiemriV.Update();
}
else
{
PanelMbiemriV.Visible = true;
UpdatePanelMbiemriV.Update();
}
}
}
}

Appendix G: Klasa Banoret2 (WebForm3)
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using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;
Regjistrimi_Civil;

namespace Regjistrimi_Civil
{
public partial class WebForm3 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!IsPostBack)
{
Session["EditVdekjet"] = "No";
if (Session["id_user"] == null || Session["id_user"].ToString()
== "")
{
GridViewRegjistrimet.Columns[17].Visible = false;
GridViewRegjistrimet.Columns[18].Visible = false;
GridViewVdekjet.Columns[10].Visible = false;
GridViewVdekjet.Columns[11].Visible = false;
LinkButtonShtoBanor.Visible = false;
LinkButtonShtoVdekje.Visible = false;
}
}
}

protected void LinkButtonVdekjet_Click(object sender, EventArgs e)
{
PanelGridVdekjet.Visible = true;
PanelInsertVdekjet.Visible = false;
PanelGridRegjistrimet.Visible = false;
PanelInsertBanoret.Visible = false;
PanelEditVdekje.Visible = false;
PanelBanoriDetails.Visible = false;
PanelVdekjetDetails.Visible = false;
}
protected void LinkButtonShtoVdekje_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (Session["EditVdekjet"].ToString() == "No")
{
SqlDataSourceNrPiVdekjeve.SelectCommand = "SELECT NrPersonal,
Emri + ' ' + Mbiemri AS EmriMbiemri FROM BanoretTbl";
}
else
{
SqlDataSourceNrPiVdekjeve.SelectCommand = "SELECT NrPersonal,
Emri + ' ' + Mbiemri AS EmriMbiemri FROM VdekjetTbl";
}
PanelGridVdekjet.Visible = true;
PanelInsertVdekjet.Visible = true;
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PanelGridRegjistrimet.Visible = false;
PanelInsertBanoret.Visible = false;
PanelEditVdekje.Visible = false;
PanelBanoriDetails.Visible = false;
PanelVdekjetDetails.Visible = false;
}
protected void LinkButtonRuajV_Click(object sender, EventArgs e)
{
VdekjetGetSet v = new VdekjetGetSet();
List<string> banoridetails = new List<string>();
banoridetails =
dboperations.VdekjetInsSel(DropDownListNrPersonalV.SelectedValue);
v.IdSpitali = Int32.Parse(DropDownListIdESpitali.SelectedValue);
v.Emri = banoridetails.ElementAt(0);
v.EmriPrindit = banoridetails.ElementAt(1);
v.Mbiemri = banoridetails.ElementAt(2);
v.DataLindjes = DateTime.Parse(banoridetails.ElementAt(3));
v.DataVdekjes = DateTime.Parse(TextBoxDataVdekjes.Text);
v.VendiLindjes = banoridetails.ElementAt(4);
v.VendbanimiPerhershem = banoridetails.ElementAt(5);
v.NrPersonal = Int32.Parse(DropDownListNrPersonalV.SelectedValue);
SqlDataSourceNrPiVdekjeve.SelectCommand = "";
dboperations.VdekjetInsert(v);
TextBoxDataVdekjes.Text = "";

PanelGridVdekjet.Visible = true;
PanelInsertVdekjet.Visible = false;
PanelGridRegjistrimet.Visible = false;
PanelInsertBanoret.Visible = false;
PanelEditVdekje.Visible = false;
PanelBanoriDetails.Visible = false;
PanelVdekjetDetails.Visible = false;
GridViewVdekjet.DataBind();
}
protected void GridViewVdekjet_RowCommand(object sender,
GridViewCommandEventArgs e)
{
if (e.CommandName == "Select")
{
int IdVdekja =
Convert.ToInt32(GridViewVdekjet.DataKeys[Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToStri
ng())].Value.ToString());
Session["IdV"] = IdVdekja.ToString();
List<string> vdetails = new List<string>();
vdetails = dboperations.SelectVdekjet(IdVdekja);
VdekjetGetSet v = new VdekjetGetSet();
TextBoxEmriV.Text = vdetails.ElementAt(2);
TextBoxEmriPrindit.Text = vdetails.ElementAt(3);
TextBoxVMbiemri.Text = vdetails.ElementAt(4);
TextBoxDL.Text = vdetails.ElementAt(5);
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TextBoxDV.Text = vdetails.ElementAt(6);
TextBoxVVendlindja.Text = vdetails.ElementAt(7);
TextBoxVVenbanimiPerhershem.Text = vdetails.ElementAt(8);
Session["EditVdekjet"] = "Yes";
LinkButtonRuajV.Text = "Ndrysho";
SqlDataSourceNrPiVdekjeve.SelectCommand = "SELECT NrPersonal,
Emri + ' ' + Mbiemri AS EmriMbiemri FROM VdekjetTbl";

GridViewVdekjet.DataBind();
PanelGridRegjistrimet.Visible = false;
PanelInsertBanoret.Visible = false;
PanelGridVdekjet.Visible = true;
PanelInsertVdekjet.Visible = false;
PanelEditVdekje.Visible = true;
PanelBanoriDetails.Visible = false;
PanelVdekjetDetails.Visible = false;
UpdatePanelright.Update();
}
else if (e.CommandName == "details")
{
int IdVdekja =
Convert.ToInt32(GridViewVdekjet.DataKeys[Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToStri
ng())].Value.ToString());
PanelVdekjetDetails.Visible = true;
UpdatePanelright.Update();
List<string> vdetails = new List<string>();
vdetails = dboperations.SelectVdekjetWithNames(IdVdekja);
LabelNumriPersonalV.Text = vdetails.ElementAt(0);
LabelEmriVd.Text = vdetails.ElementAt(2);
LabelEPrinditV.Text = vdetails.ElementAt(3);
LabelMbiemriVd.Text = vdetails.ElementAt(4);
LabelDataLindV.Text = vdetails.ElementAt(5);
LabelDataV.Text = vdetails.ElementAt(6);
Label1DendLindja.Text = vdetails.ElementAt(7);
LabelVendbanimiPerh.Text = vdetails.ElementAt(8);
LabelSpitaliV1.Text = vdetails.ElementAt(1);
PanelGridRegjistrimet.Visible = false;
PanelInsertBanoret.Visible = false;
PanelGridVdekjet.Visible = true;
PanelInsertVdekjet.Visible = false;
PanelEditVdekje.Visible = false;
PanelBanoriDetails.Visible = false;
PanelVdekjetDetails.Visible = true;
GridViewVdekjet.DataBind();
}
else
{
PanelGridRegjistrimet.Visible = false;
PanelInsertBanoret.Visible = false;
PanelGridVdekjet.Visible = true;
PanelInsertVdekjet.Visible = false;
PanelEditVdekje.Visible = false;
PanelBanoriDetails.Visible = false;
PanelVdekjetDetails.Visible = false;
UpdatePanelright.Update();
GridViewVdekjet.DataBind();
}
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}
protected void LinkButtonNdrysho_Click(object sender, EventArgs e)
{
VdekjetGetSet v = new VdekjetGetSet();
v.IdSpitali = Int32.Parse(DropDownListSpitali.SelectedValue);
v.Emri = TextBoxEmriV.Text;
v.EmriPrindit = TextBoxEmriPrindit.Text;
v.Mbiemri = TextBoxVMbiemri.Text;
v.DataLindjes = DateTime.Parse(TextBoxDL.Text);
v.DataVdekjes = DateTime.Parse(TextBoxDV.Text);
v.VendiLindjes = TextBoxVVendlindja.Text;
v.VendbanimiPerhershem = TextBoxVVenbanimiPerhershem.Text;
v.NrPersonal = Int32.Parse(DropDownListNrPr.SelectedValue);
v.IdVdekja = int.Parse(Session["IdV"].ToString());
dboperations.UpdateVdekjet(v);
TextBoxEmriV.Text = "";
TextBoxEmriPrindit.Text = "";
TextBoxVMbiemri.Text = "";
TextBoxDL.Text = "";
TextBoxDV.Text = "";
TextBoxVVendlindja.Text = "";
TextBoxVVenbanimiPerhershem.Text = "";
PanelGridVdekjet.Visible = true;
PanelInsertVdekjet.Visible = false;
PanelGridRegjistrimet.Visible = false;
PanelInsertBanoret.Visible = false;
PanelEditVdekje.Visible = false;
PanelBanoriDetails.Visible = false;
PanelVdekjetDetails.Visible = false;
GridViewVdekjet.DataBind();
}

}

}

Appendix H: Klasa statusi (WebForm5)
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using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;

namespace Regjistrimi_Civil
{
public partial class WebForm5 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!IsPostBack)
{
Session["EditKurorzimi"] = "No";
Session["EditShkurorzimi"] = "No";
if (Session["id_user"] == null || Session["id_user"].ToString()
== "")
{
GridViewKurorzimi.Columns[5].Visible = false;
GridViewShkurozimet.Columns[5].Visible = false;
LinkButtonShtoKurorzim.Visible = false;
LinkButtonShtoShkurorzim.Visible = false;
}
}
}

protected void LinkButtonKurorzimi_Click(object sender, EventArgs e)
{
PanelGridKurorzimi.Visible = true;
PanelInsertKurorzimi.Visible = false;
PanelGridShkurorzimi.Visible = false;
PanelInsetShkurorzimi.Visible = false;
}
protected void LinkButtonShtoKurorzim_Click(object sender, EventArgs e)
{
PanelGridKurorzimi.Visible = true;
PanelInsertKurorzimi.Visible = true;
PanelGridShkurorzimi.Visible = false;
PanelInsetShkurorzimi.Visible = false;
}
protected void LinkButtonRuajK_Click(object sender, EventArgs e)
{
KurorzimiGetSet k = new KurorzimiGetSet();
k.IdKomuna = Int32.Parse(DropDownListIdKomunaK.SelectedValue);
k.DataKurorzimit = DateTime.Parse(TextBoxDataKurorzimit.Text);
k.NrPersonalM = Int32.Parse(DropDownListNrPersonalM.SelectedValue);
k.NrPersonalF = Int32.Parse(DropDownListNrPersonalF.SelectedValue);
if (Session["EditKurorzimi"].ToString() == "No")
{
dboperations.KurorzimiInsert(k);
}
else
{
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k.IdKurorzimi = int.Parse(Session["IdK"].ToString());
dboperations.UpdateKurorzimi(k);
}
TextBoxDataKurorzimit.Text = "";
LinkButtonRuajK.Text = "Ruaj";
Session["EditKurorzimi"] = "No";
GridViewKurorzimi.DataBind();
SqlDataSourcenrPersonalM.DataBind();
SqlDataSourceNrPersonalF.DataBind();
UpdatePanelright.Update();
PanelGridKurorzimi.Visible = true;
PanelInsertKurorzimi.Visible = false;
PanelGridShkurorzimi.Visible = false;
PanelInsetShkurorzimi.Visible = false;
}
}
}

Appendix H: Klasa statusi (WebForm5)
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using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;

namespace Regjistrimi_Civil
{
public partial class WebForm5 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!IsPostBack)
{
Session["EditShkurorzimi"] = "No";
if (Session["id_user"] == null || Session["id_user"].ToString()
== "")
{
GridViewKurorzimi.Columns[5].Visible = false;
GridViewShkurozimet.Columns[5].Visible = false;
LinkButtonShtoKurorzim.Visible = false;
LinkButtonShtoShkurorzim.Visible = false;
}
}
}

protected void LinkButtonShkurorzimi_Click(object sender, EventArgs e)
{
PanelGridKurorzimi.Visible = false;
PanelInsertKurorzimi.Visible = false;
PanelGridShkurorzimi.Visible = true;
PanelInsetShkurorzimi.Visible = false;
SqlDataSourcenrPersonalM.DataBind();
DropDownListNrPersonalF.DataBind();
}
protected void LinkButtonShtoShkurorzim_Click(object sender, EventArgs e)
{
PanelGridKurorzimi.Visible = false;
PanelInsertKurorzimi.Visible = false;
PanelGridShkurorzimi.Visible = true;
PanelInsetShkurorzimi.Visible = true;
}
protected void LinkButtonShkurorzimiRuaj_Click(object sender, EventArgs
e)
{
ShkurorzimiGetSet sh = new ShkurorzimiGetSet();
sh.IdKomuna = Int32.Parse(DropDownListIdKomuna.SelectedValue);
sh.DateShkurorzimit = DateTime.Parse(TextBoxDataShkurorzimit.Text);
int KurirezimiID =
Int32.Parse(DropDownListNrPersonalMF.SelectedValue);
if (Session["EditShkurorzimi"].ToString() == "No")
{
dboperations.ShkurorzimiInsert(sh, KurirezimiID);
}
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else
{
sh.IdShkurorzimi = int.Parse(Session["IdSH"].ToString());
dboperations.UpdateShkurorzimi(sh);
}
TextBoxDataShkurorzimit.Text = "";
LinkButtonShkurorzimiRuaj.Text = "Ruaj";
Session["EditShkurorzimi"] = "No";
GridViewShkurozimet.DataBind();
PanelGridKurorzimi.Visible = false;
PanelInsertKurorzimi.Visible = false;
PanelGridShkurorzimi.Visible = true;
PanelInsetShkurorzimi.Visible = false;
UpdatePanelright.Update();

}
}
}
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